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In  the  wide  geopolitical  context  encompassing  local  as  well  as  regional  and  international 
dimensions,  what  the  research  aims  to  do  is  provide  a  modest  yet  novel  and  required 
contribution  to  the  analysis  of  the  dynamic  between  cultural  influence  and  cultural  relations 




imperial  roles  they  held  in  the Mediterranean  as well  as  beyond  and  the  influence  they  still 
yield in cultural affairs on the basis of this past.2 
 
In  contemporary  terms,  France  and  the United  Kingdom  still  exert  a  strong  influence  on  the 
South  littoral of  the Mediterranean. As the research aims to show,  it  is difficult  to distinguish 
between  where  European  influence  starts  and  where  it  stops  in  relation  to  local  cultural 
relations, production and expression. The pervasiveness of this influence runs across all  levels 
of society,  including the business sector, education, pop culture, design and eating habits. An 




as  a moral  judgment.  Rather,  it  is  intended  as  an  examination  of  how  shortcomings may  be 










i. Firstly,  it  is  important  to  note  from  the  very  beginning  that  the  sectors  of  the 
populations  in  the  South  Mediterranean,  as  well  as  in  Europe,  the  author  targets, 
                                                             
1 Reference will also be made to Egypt and Tunisia that experienced dramatic social and political change in 2011.  
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namely  artists,  cultural  operators  and  diplomacy  staff  whose work  relates  directly  to 
culture,  and  audiences  who  are  generally  still  limited  in  numbers,  are  only  small 
segments  of  the  larger  populations  they  belong  to  and  idiosyncratic  to  themselves. 
Therefore,  they  cannot  be  taken  as  representative  of  the  population  in  general. 
However,  it  is  also  true  that while bearing great differences among  themselves,  these 
people may be  representative of a particular class of people, on occasion elitist  in the 




Malta. On the other hand, these  individuals and  the groups they operate  in enjoy and 
seek  contact  with  foreign  organisations  and  are  open  to  collaborations  across  the 
Mediterranean.  Artists  and  cultural  operators  also  tend  to  reach  out  to  their  own 
populations,  particularly  in  terms  of  engaging  with  young  people,  marginalised 
individuals,  outcasts  or  people  at  odds with  society,  within  the  contexts  of  out‐reach 
programmes,  education  initiatives  and  audience  development.  In  order  to  undo 
simplistic approaches toward different communities, the research will focus primarily on 
areas  of  interest  and  practice  artists  and  members  of  the  general  public  share  in 
common  among  themselves.  These  include  mixed  lineage  and  personal  and  social 
relations which tie individuals to more than one territory and across the Mediterranean 
space; 
ii. Secondly,  while  the  research  looks  at  the  fields  of  influence  between  different 
populations of the Mediterranean along the North‐South axis, it will do this in order to 
bring  to  the  fore  the actions which  the Southern Mediterranean people engage  in  for 
their  own  benefit.  The  aim  is  not  to  develop  a  practice  of  cultural  particularism  or 
protectionism,  but  to  analyse  where  the  potential  for  local  development  lies. 
Furthermore, internal and South‐South action will lead to a better understanding of the 
impact and role of vertical relations (North‐South); 
iii. Thirdly  and  finally,  the  research  addresses  the  following  concern  squarely:  given  its 
limitations, as outlined above, the research strives to shy away from making too much 
of  a  general  assessment  while  analysing  the  impact  of  foreign  organisations  and 
operators in the South Mediterranean. While showing that there is a wealth of material 
to  engage with,  the  author’s main  challenge  lies  in making  sense  of  this  information, 
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Section  One:  Introduction  of  Main  Themes  and  General  Discussion:  Chapter  One:  Cultural 
Expression in the Mediterranean 1.1.a. Introduction, 1.1.b.Cultural Expression and 1.1.c.i. Three 
Interpretations of the Mediterranean will identify the key concepts laying the foundation of the 
research. The author will  clarify  the  scope and  use of  these concepts against a historical  and 
contemporary  framework.  The  Mediterranean  will  be  approached  in  light  of  three  ways  of 
interpreting this social and geographical space, namely in terms of the Mediterranean being i. a 








turn,  and  more  importantly,  these  will  be  used  to  show  how  firstly  this  vast  resource 
contributes to generating what may be termed a Mediterranean cultural expression in its own 
right  of  a  predominantly  academic  nature.  Secondly,  it  will  be  shown  how  this  wealth  of 
material points us towards recognising and engaging with artistic cultural expression which also 




theoretical  framework  for  the discussion on cultural  influence.  Sub‐chapter 1.2.c. Colonialism 
brings  on  board  the  complex  elements  related  to  the  colonial  project  in  relation  to  cultural 





the  North  to  the  South  and  with  a  focus  on  cultural  diplomacy.  Sub‐chapter  1.3.b.  Cultural 

















Two  and  on  this  basis  constructs  a  policy  and  proposes  a way  forward  to  address  the main 
shortcomings identified and strengthen the main positive elements in existence: 3. 1. b. Policy 
Paper  Key  Recommendations.  This  will  be  achieved  within  the  framework  provided  by  the 
following  thematic  areas:  3.1.b.i.  Networking  and  Mobility;  3.1.b.ii.  Supporting  Structures; 
3.1.b.iii.  Audiences;  3.1.b.iv.  Intercultural  Dialogue.  The  key  recommendations  will  be 
schematically  represented  in  tabular  form  in  3.2.  Policy  Paper  Matrix.    This  section  will  be 
concluded  by an assessment of  limits encountered during  the  research  (3.3.a. Recognition of 
Limits)  and  a  proposal  for  adopting  unconventional  approaches  to  cultural  relations  in  the 
Mediterranean  rooted  in  local  realities  (3.3.b.  Thinking  and  Acting  “Outside  the 
Mediterranean”). 
 
This  text will  conclude with Section  Four:  Conclusions  4.1.  The Mediterranean:  Re‐visited,  Re‐
thought  and  Re‐enacted  that  will  sum  up  the  main  proposals  in  a  way  that  promotes 
sustainability and the building of a legacy. 
 

















Dans  le  vaste  contexte  géopolitique  englobant  les  dimensions  locale,  régionale  ainsi 
qu'internationale,  cette  recherche  vise  à  apporter  une  contribution modeste mais  inédite  et 
nécessaire  à  l'analyse  de  la  dynamique  entre  l'influence  culturelle  et  les  relations  culturelles 
dans les pays méditerranéens du sud. Pour ce faire, l'étude se concentrera essentiellement sur 
l'impact des  influences britannique et  française  sur  les  relations  culturelles dans quatre villes 









de  la  société,  y  compris  le  milieu  des  affaires,  l'éducation,  la  culture  pop,  le  design  et  les 
habitudes alimentaires. C'est l'observation de cette ubiquité qui a mené l'auteur à s'aventurer 
dans  l'estimation  des  tendances  connexes,  en  portant  particulièrement  l'attention  sur 
l'expression  culturelle  créative.  Cela  pose  également  la  question  de  savoir  ce  qui  fonctionne 
pour les sociétés impliquées et ce qui les fait échouer. Il est important de spécifier d'entrée de 
jeu,  vu  le  contexte  éthique  du  colonialisme,  que  cette  évaluation  ne  se  veut  pas  jugement 
moral mais qu'elle a pour vocation d'examiner comment aborder et corriger les lacunes. Cette 























i. Tout d'abord,  il  est  important de  souligner d'emblée que  les  secteurs des populations 
des  pays  méditerranéens  du  sud  ainsi  que  d'Europe  ciblés  par  l'auteur,  à  savoir  les 
artistes,  les  opérateurs  culturels  et  le  personnel  diplomatique  dont  le  travail  est 
directement  lié à  la  culture, ainsi que  les publics généralement  limités en nombre, ne 
représentent  qu'une  infime  partie  de  populations  plus  larges  auxquelles  ils 
appartiennent et auxquelles ils sont bien particuliers. C'est la raison pour laquelle on ne 
peut les considérer comme représentatifs de la population en général. Cependant, il est 
également  vrai  qu'alors  qu'elles  présentent  des  différences  considérables  entre  elles, 
ces personnes peuvent être représentatives d'une catégorie particulière de gens, parfois 
élitistes dans la façon dont elles jouissent d'un accès à des milieux éducatifs et culturels 









en  rupture  avec  la  société,  dans  le  cadre  de  programmes  d'assistance,  d'initiatives 
d'enseignement et d'élargissement du public. Afin de renverser les approches simplistes 
envers  les  différentes  communautés,  cette  étude  se  concentrera  sur  des  domaines 




de  la Méditerranée  le  long de  l'axe Nord‐Sud, c'est dans  le but de mettre en avant  les 
actions dans  lesquelles  les habitants des pays méditerranéens du sud s'engagent dans 
leur propre intérêt. L'objectif n'est pas de développer une pratique de particularisme ou 
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trop  grand  cas  d'une  appréciation  générale  lors  de  l'analyse  de  l'impact  des 
organisations  et  opérateurs  étrangers  dans  les  pays  méditerranéens  du  sud.  Tout  en 
montrant  qu'il  y  a  une  profusion  de  données  à  analyser,  le  principal  défi  de  l'auteur 
consiste  à  donner  un  sens  à  ces  informations,  à  les  déchiffrer  dans  un  contexte 
pertinent, et à travailler pour aboutir à un ensemble de conclusions qui permettront de 
trouver  comment  aller  de  l'avant  au  moyen  d'une  série  de  conseils  pour  une  action 
commune durable.  
 




Section  I:  Introduction  des  thèmes  principaux  et  discussion  générale:  Chapitre  Un:  Expression 
culturelle dans les pays méditerranéens 1.1.a. Introduction, 1.1.b. Expression culturelle et 1.1.c.i. 
Trois interprétations des pays méditerranéens identifieront les concepts clés jetant les bases de 
cette  recherche.  L'auteur précisera  la portée et  l'utilisation de ces  concepts en  fonction d'un 
cadre  historique  et  contemporain.  Les  pays  méditerranéens  seront  abordés  selon  trois 
manières  d'interpréter  cet  espace  social  et  géographique,  à  savoir,  en  termes  des  pays 
méditerranéens étant  i. une construction;  ii.  en  termes d'approches métaphoriques; et  iii.  en 
tant que projet.  Le  sous‐chapitre 1.1.d. Aspects  communs dans  les pays méditerranéens  offre 
une  analyse  plus  approfondie  de  ce  qui  accroît  le  sentiment  de  communauté  dans  l'espace 
méditerranéen afin d'identifier et d'adopter une structure avec laquelle travailler et de traiter 
les aspects  liés à  l'expression culturelle. Le sous‐chapitre 1.1.e. Perceptions  traite, quant à  lui, 
les  représentations  et  les  perceptions  dominantes  chez  les  acteurs  méditerranéens.  Cette 
section fonctionnera selon un cadre théorique et pratique du concept d'expression culturelle. 
Les  ouvrages  identifiés  durant  la  phase  de  recherche  documentaire  seront  utilisés  afin  de 
reconnaître  l'existence  du  vaste  corpus  d'écrits  et  de  réflexions  concernant  les  pays 
méditerranéens.  Le  moment  venu,  chose  plus  importante  encore,  ils  seront  utilisés  pour 
montrer comment cette énorme ressource contribue tout d'abord à générer ce que  l'on peut 





Chapitre  deux:  Influence  culturelle  dans  les  pays méditerranéens:  1.2.b.  Relations  de  pouvoir: 
Théorie place le cadre théorique pour le débat sur l'influence culturelle. Le sous‐chapitre 1.2.c. 
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dans  le  domaine méditerranéen.  Le  sous‐chapitre 1.3.c.  Les  festivités  et  le  tourisme  explique 
brièvement le rôle de plus en plus important des publics étrangers. 
Section  II: Études de cas et analyse évoquera  les résultats de  la  recherche qualitative réalisée 
auprès  de  personnes  choisies  dans  les  villes  où  se  déroule  la  recherche:  2.1.a.  Introduction; 
2.1.b.  Alger;  2.1.c.  Beyrouth;  2.1.d.  Casablanca/Rabat;  2.1.e.  La  Valette/Malte;  2.1.f.  Tunisie. 
Cette analyse comprendra une évaluation des résultats: sous‐chapitre 2.2. Résultats. 
Section  III  : Document de stratégie et marche à suivre examine  les principales conclusions des 
Sections  I et  II et, sur cette base, élabore une stratégie et propose une marche à suivre pour 
remédier  aux  principales  lacunes  identifiées  et  renforcer  les  éléments  positifs  majeurs 
existants:  3.1.b.  Recommandations  clés  du  document  de  stratégie.  Cela  sera  fait  selon  la 
structure  fournie  par  les  domaines  thématiques  suivants: 3.1.b.i. Mise  en  réseau  et mobilité; 
3.1.b.ii.  Structures  de  soutien;  3.1.b.iii.  Publics;  3.1.b.iv.  Dialogue  interculturel.  Les 
recommandations  clés  seront  représentées  schématiquement  dans  un  tableau  dans  3.2. 
Matrice du document de  stratégie. Cette section  se  terminera par une évaluation des  limites 







Le  6  mai  2011,  le  Fonds  Roberto  Cimetta,  représenté  par  son  conseil  d'administration,  son 
comité  d'experts  et  ses  partenaires  institutionnels  et  de  la  société  civile,  a  publié  un 
communiqué dans lequel  il  réitérait son soutien à la mobilité artistique dans la Méditerranée. 
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menés  par  ce  que  les médias  occidentaux  ont  appelé  le  “Printemps  arabe”:7  à  la moitié  de 
l'année  2011,  ce  phénomène  avait  renversé  les  régimes  tunisien  et  égyptien  et  défié,  à  des 
degrés  différents,  la  plupart  des  autres  états  arabes,  dont  ceux  considérés  comme  pays 
méditerranéens. Non seulement cette déclaration a été publiée par l'un des plus vastes réseaux 
européens  soutenant activement  la mobilité artistique  transméditerranéenne, mais en  outre, 
cela  s'est  fait  avec  le  soutien  du  Ministère  français  des  Affaires  étrangères,  du  Ministère 
français  de  la  Culture  et  de  la  Communication  et  des  ambassades  françaises  à Madrid  et  à 
Rome.8 
La présente recherche ouvre le chapitre d'introduction de cette thèse en faisant référence à cet 
exemple  d'engagement  européen  dans  des  questions  culturelles  méditerranéennes  pour 
proposer un regard particulier sur ce qui suit: à savoir, alors que des déclarations formulées par 
d'autres  initiatives  de  nature  politique  plus  évidente  comme  la  fragile  Union  pour  la 
Méditerranée (également appuyée, ou plutôt inspirée par la France) ou le service extérieur de 
l'Union européenne récemment créé,  le Service européen pour  l'action extérieure (SEAE), ont 
tendance  à  n'être  respectées  qu'avec  scepticisme  par  beaucoup  des  deux  côtés  de  la 
Méditerranée,  les  positions  prises  par  des  organisations  s'occupant  essentiellement  de  la 
culture,  comme  le Fonds Roberto Cimetta ou encore  la Fondation Anna  Lindh,  qui  travaillent 
dans un  fort  contexte politique, en ce qui  concerne  le  secteur  culturel dans  la Méditerranée, 
sont perçues de façon plus neutre, voire positive. Cette recherche a l'intention d'analyser cette 
impression  et  d'évaluer  un  nombre  de  questions  liées  à  l'intérêt  européen  à  soutenir 
activement les relations culturelles dans la Méditerranée. Voici les principales : 
i. Quelle  est  la  perception  de  la  plupart  des  parties  intéressées,  c'est‐à‐dire,  quelle 





























très  proche.  Le  second  concept  est  celui  de  la  Méditerranée  en  elle‐même.  Il  permet  de 




Le  cadre  ici  choisi  pour  analyser  différents  discours  sur  la  Méditerranée  et  différentes 
représentations de celle‐ci est celui de l'expression culturelle. La Convention sur la protection et 
la promotion de  la diversité des expressions culturelles de  l'UNESCO constitue un des forums 
les  plus  récents  et  les  plus  importants  lors  duquel  ce  concept  a  été  utilisé.  Elle  a  inspiré  son 






Dans  un  contexte  méditerranéen,  le  rôle  que  la  France  jouait  pour  contribuer  à  son 







de  l'UNESCO.  Il y avait d'importants différends en ce qui concerne  le terme ‘protection’, ainsi 
que  pour  ce  qui  est  intéressant  pour  cette  section,  à  savoir,  ‘l'expression  culturelle’.  Les 
premières  ébauches  rédigées  par  les  experts  indépendants  affectés  à  ce  poste  par  l'UNESCO 
parlaient  de  ‘protection  de  la  diversité  des  contenus  culturels  et  des  expressions  artistiques’. 
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nombreuses  références  à  cette  expression  et  on  les  trouve  encore  dans  la  Convention.11 
L'article 4.1 formule une bonne idée de ce que l'on entend par expression culturelle, en faisant 
référence  à  la  ‘diversité  culturelle’  en  termes  de  son  expression  par  des modes  de  création 
artistique,  de  production,  de  diffusion,  de  distribution  et  de  développement  par  tous  les 
moyens de communication et par toutes les technologies possibles. La dernière nuance reflète 
le lien stratégique avec les moyens commerciaux de production et les services. D'un autre côté, 
l'expression  culturelle  est  également  liée  aux  connaissances  et  compétences  traditionnelles 
ainsi qu'aux modes traditionnels d'expression liée au folklore.  








en  mentionner  autant.  Les  négociateurs  se  sont  mis  d'accord  sur  l'utilisation  du  terme 
‘expression culturelle’ pour faire  référence à  la  fois aux contenus culturels et aux expressions 
artistiques. Bien que le terme ait également soulevé des problèmes dont on ne s'est pas chargé 
de manière  satisfaisante  avant  la  deuxième  session  intergouvernementale,  il  a  été maintenu 
pour  le  titre  de  la  Convention.  Le  texte  consolidé  a  lié  le  terme  de manière  plus  étroite  au 
domaine commercial en soulignant que de telles ‘expressions se transmettaient par les activités 
culturelles,  les biens et les services résultant de la créativité des personnes, des groupes et des 






















discussion  à  l'intérieur  et  à  propos  de  l'Europe  et  la Méditerranée.  L'analyse  de  l'expression 
culturelle commence par  l'enquête bibliographique entreprise. Cet exercice met en  lumière  la 
Méditerranée et, ce faisant, préfigure et planifie les évènements qui contribuent à l'expression 
culturelle  à  l'œuvre.  C'est  l'analyse  de  cette  expression  à  l'œuvre  qui  fournit  la  dimension 
pratique  des  observations  de  l'auteur  à  partir  de  la Section  I  Chapitre  trois  jusqu'à  la  fin  du 
texte.  Elle  est  homologue  de  l'analyse  de  la  dimension  théorique  exprimée  dans  la  Section  I 
Chapitre un.  
Gros plan sur les entretiens 
D'un  côté,  les  entretiens  arrangés  pour  cette  recherche  fournissent  une  forte  impression  de 
détermination basée sur le travail créatif ayant pour but d'explorer de nouvelles possibilités de 
collaboration  avec  les  artistes  et  les  opérateurs  culturels  aux  origines  diverses  et  avec 











imbrications  multiples,  représente  une menace  réelle  pour  la  stabilité  mondiale.  Mais  le  fait 
qu'elle contrecarre essentiellement le développement des pays concernés et altère le rapport de 
leur peuple à eux‐mêmes et au monde est largement occulté.’13 
Toutefois,  selon  Rezk,  la  dimension  culturelle  est  l'aspect  essentiel  de  cette  réalité,  dans 
laquelle  s'étendent  la  majeure  partie  du  conflit  et  l'inactivité  décrite,  qu'il  s'agisse  du 
communautarisme  à  Beyrouth,  du  spectre  des  émeutes  à  Alger,  ou  encore  du  semblant  de 














musulman  au  monde  chrétien,  suscitant  de  part  et  d'autre  des  replis  identitaires.  Le  conflit 
donne lieu à une perception impropre de l'Occident, accusé de tous les maux par les populations 






‘L'exemple  le  plus  éloquent  de  la  falsification  des  objectifs  de  la mondialisation  culturelle  est 




pas  uniquement  des  Arabes,  dans  cette  partie  de  la  Méditerranée.  Cela  signifie  qu'il  existe 
plusieurs  publics  qui  ressentent  et  expriment  la  culture  de  différentes  manières  selon  les 
communautés ainsi que selon les personnes, même si c'est une chose plus difficile à percevoir 
et  à  aborder  au  moyen  d'une  politique.  En  ce  qui  concerne  le  colonialisme,  sa  pratique  a 
conduit à un changement d'influence dans l'art des classes sociales privilégiées ainsi que dans 
leur production. Les élites locales ont été confrontées à un dilemme au moment de promouvoir 
la  culture  locale  alors  qu'elles  avaient  des  références  occidentales,  chose  qui  est  toujours 
d'actualité.15 
Dans des domaines de politique générale,  les structures postcoloniales ont seulement semblé 
perpétuer  les  modèles  coloniaux  d'hégémonie  et  on  peut  en  dire  de  même  en  termes  de 
politique et de pratique culturelles.16 La politique culturelle, qui est plus implicite qu'explicite, a 
servi  d'outil  pour  de  nombreux  buts  différents  dans  l'histoire  moderne.  À  l'époque  de  la 
décolonisation  ainsi  qu'à  l'ère  de  la  guerre  froide,  une  politique  culturelle  panarabe  s'est 
dessinée, elle a promu la langue arabe particulièrement dans le secteur de l'éducation. Comme 
indiqué  dans  le  texte  intégral  de  la  recherche  comprenant  des  références  à  Cassano, 
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modernité et subir  les conséquences de cette rupture aujourd'hui. Cependant,  celles que  l'on 
nomme ‘guerres culturelles’ vont au‐delà des tendances esthétiques et culturelles puisque les 
causes  plaidées  ou  attaquées  sont  politiques  et  politisées,  avec  des  groupes  d'opposition  au 
régime  utilisant  la  culture  comme  arme  morale  contre  les  régimes  considérés  comme 
décadents et se pliant aux valeurs occidentales.17 
Jusqu'aux révolutions du Printemps arabe, et dans ces pays où  le changement était  limité, un 
aperçu des politiques culturelles dans  les pays arabes nous montre que  le contrôle  centralisé 
des politiques culturelles, là où elles existent, reste important. D'un autre côté, les ONG et les 
fonds venant de l'étranger jouent un rôle plus important dans la détermination de l'action.18 Le 




l'éducation et  la  formation.  Le Centre d'art dramatique de Malte a  connu un développement 
similaire.19 La dernière étape semble être le rôle croissant de  la gestion culturelle par rapport 
au renforcement des capacités et celui de la collaboration avec des organismes étrangers.20 
Un  rapport  récent  et  complet  des  différents  types  de  politiques  pratiquées  dans  le  monde 
arabe  identifie  quatre  concepts  culturels  comprenant  des  expressions  officielles  et  non‐
officielles, concernant les systèmes publics / gouvernementaux ainsi que l'espace culturel auto‐
généré.  Il  s'agit  de:  i.  la  culture  en  tant  qu'espace  crucial  pour  la  réflexion  et  les  doutes, 
‘développer des systèmes culturels et artistiques allant d'une culture de résistance de l'époque 
coloniale à une culture contemporaine de contestation dans des états autoritaires’; ii. la culture 
au  sein  du  mouvement  panarabe,  en  tant  que  moyen  de  développement  de  la  conscience 
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également  profiter  du  fait  qu'elle  est  influencée  par  les  comportements  et  les  actions  qui 
l'entourent. Une des caractéristiques principales du développement actuel de Malte est l'UE à 
laquelle  elle  appartient  depuis  2004.  D'un  autre  côté,  comme  l'ont  fait  remarquer  plusieurs 
observateurs dont fait partie Mohammed Barrada (Tunis / Bruxelles), les états arabes comptent 
300 millions de personnes qui ont des éléments en commun dans  leur religion et leur langue, 
mais  qui  sont  affaiblies  par  la  force  que  représentent  le  contrôle  et  la  censure  qui  rendent 
difficiles  la  communication et  la  coopération à  travers  le monde arabe. En  revanche,  l'UE est 
composée de 27 états, de 23 langues officielles et de 450 millions de personnes très différentes, 
mais  est  ouverte  à  la  communication  et  travaille  avec  ses  partenaires  mondiaux.  Barrada 
déclare  que  même  le  concept  d'industries  culturelles  et  créatives  n'est  pas  possible  dans  le 
monde arabe puisqu'il n'y a pas ‘d'unité dans la diversité’ pour permettre les développements 
du marché commun qui se basent sur une société et un marché libres.22 
Dans  cette  sous‐section,  les  résultats  des  entretiens  analysés  dans  le  texte  intégral  de  la 
recherche seront présentés de manière thématique et seront analysés. Cela nous mènera à la 
section  suivante  du  texte  intégral  de  la  recherche  qui  développera  une  série  de 
recommandations pour une marche à suivre concrète, suivie de commentaires en conclusion. 
La Méditerranée 
Les  entretiens menés  ont  souligné  un  point  commun:  la  volonté  de  chercher  la  valeur de  la 
Méditerranée et de lui attribuer. Ce point se trouve au cœur de cette recherche, qui essaie de 
trouver  le  sens  que  cet  espace  peut  avoir  pour  les  artistes,  les  opérateurs  culturels  et  leurs 
communautés. Nous avons interviewé une petite partie d'entre eux, néanmoins représentative. 
La Méditerranée est perçue de différentes manières. Elle est considérée comme un cadre pour 
les  projets  bilatéraux  ou  multilatéraux  qui  n'a  pas  de  valeur  particulière  en  soi.  C'est  très 
ironique puisque  les efforts administratif et d'organisation pour  soutenir  les développements 
politique,  social et  culturel dans  la Méditerranée, qui  sont  immenses,  semblent être devenus 
une valeur en eux‐mêmes et créent un exemple de moyens devenant la fin.  


















l'image  de  soi,  à  la  représentation  et  au  conflit  survenu  entre  des  identités  divergentes,  est 
profondément  ancré  dans  des  circonstances  géographiques  particulières,  riches  de  par  leur 
différents niveaux de significations politique et sociale. Les expériences échangées sont propres 
aux  personnes  qui  les  relatent,  elles  donnent  de  bons  aperçus  des  situations  de  leurs 
communautés. Toutefois, conformément à l'objectif de cette recherche, nous sommes en quête 
des  aspects  d'intérêt  commun  dans  ces  différents  témoignages,  ce  qui  nous  permet  de 
construire,  d'analyser  et  d'utiliser  une  expérience  partagée  de  la Méditerranée  comme  base 
solide  à  partir  de  laquelle  il  est  possible  de  rédiger  une  politique  visionnaire  dans  le  but 
d'aborder différentes  réalités, néanmoins  liées,  d'une manière  positive et  tangible.  La grande 
diversité du sud de la Méditerranée, qui complète celle du nord, doit être nuancée par le besoin 
commun  d'un  travail  de  réflexion,  de  consultation  et  de  dialogue  concernant  les  politiques 
guidant et réglementant l'expression culturelle.24 
La  présence  de  l'influence  coloniale  sur  l'expression  et  les  relations  culturelles  se  fait  encore 
sentir  fortement  actuellement,  comme  en  témoignent  les  nombreux  artistes  et  opérateurs 
culturels  interrogés.  Les  aspects  négatifs  sont  décrits,  tout  comme  ceux  qui  envisagent  des 
scénarios  plus  positifs  actuellement,  surtout  lorsqu'ils  sont  liés  à  des  scènes  artistiques  et 
culturelles. Beaucoup d'entretiens ont permis de découvrir un dilemme très fréquent, qu'il soit 
exprimé  consciemment  ou,  ce  qui  est  peut‐être  plus  révélateur  encore,  inconsciemment:  le 
passé colonial de la Méditerranée a amené un nombre de déséquilibres et d'injustices entre le 
Nord  et  le  Sud.  On  pourrait  également  mentionner  le  faible  investissement  européen  dans 
l'appréciation  et  l'expression  culturelles  par  crainte  de  promouvoir  les  identités  locales,  qui 
pourraient  s'élever  contre  le  régime  colonial,  mais  on  pourrait  aussi  évoquer  un  désintérêt 
général sauf dans le cas de l'éventualité d'un profit.  
En outre, le Sud essuie encore les coûts structurel, économique, politique et humain en général 
de  l'imposition  du  Nord.  D'un  autre  côté,  les  personnes  interviewées  témoignent  d'autres 
réalités  qui  sont  liées  à  l'héritage  colonial  et  qui  caractérisent  les  territoires  du  Sud  jusqu'à 
aujourd'hui. L'une représente les résultats probablement positifs du régime colonial, comme les 
infrastructures et les conventions culturelles qui ont contribué au développement du Sud, que 
ce  soit  dans  le  domaine  des  arts,  des  médias  ou  de  l'éducation  en  général.  L'autre,  c'est  la 
tendance  au  comportement  subversif,  ou  celle  qui  permettait  et  permet  encore  aux 
autochtones de s'approprier d'Europe les tendances, les structures et les manières de gérer et 
de communiquer les expériences afin de créer un espace où raconter leur propre histoire, avec 













et  se  manifeste  dans  le  dialogue  interculturel  et  les  projets  et  processus  de  coopération  et 
collaboration culturelles. On  retrouve cet espace  sous différentes  formes, dont  le  langage,  ce 
que les personnes interviewées venant de tous les territoires visités expliquent longuement.  
Pour les personnes en contact avec des réalités appartenant à la Méditerranée, l'importance de 
s'ouvrir  aux  dimensions  européenne  et  méditerranéenne  et  de  collaborer  avec  elles  est 
marquée.  Nombreux  sont  ceux  qui,  parmi  les  personnes  interrogées,  considèrent  ces  deux 






L'apparition  et  le  développement  du  Printemps  arabe  ont  pris  beaucoup  d'observateurs  par 
surprise  en  raison  de  leur  vitesse  et  de  leurs  effets  considérables.  L'ouverture  de  certains 
régimes  arabes  évoque  des  aspects  tels  que  l'éducation,  l'emploi,  la  communication  et  le 
nouvel espace public.25 Certains commentateurs ainsi que certaines personnes interrogées ont 
souligné  l'importance  des  médias  sociaux  qui  ont  permis  aux  citoyens  des  pays  arabes  de 
canaliser de vieux sentiments de frustration et une passion pour  le changement pour en faire 































Méditerranée,  sont  généralement  et  ouvertement  critiquées  comme  étant  trop 
bureaucratiques  et  pas  assez  pratiques  dans  ce  qu'elles  essaient  de  promouvoir  et  réaliser. 
Toutefois,  elles  permettent  plus  de  communication  et  de  collaboration  au  sein  des  citoyens 
grâce  à  leur  organisation  et  à  leur  mise  à  disposition  de  fonds  et  de  programmes  qui 
permettent  aux  citoyens  de  s'engager  dans  une  collaboration  plus  importante,  même  si  le 
changement  qu'elles  encouragent  a  tendance  à  manquer  de  réalisme  par  rapport  à  une 
approche un peu trop à court terme. Les critiques s'accordent en général à dire qu'il  faudrait 
plus de travail orienté vers  le citoyen, et moins de travail bureaucratique. Cela a donné  lieu à 
une  série  de  questions  essentielles,  telles  que:  Est‐ce  possible?  Les  structures  actuelles 
permettent‐elles  la  concrétisation  de  ce  changement?  De  nouvelles  structures  sont‐elles 
nécessaires? Si  tel est  le cas, quelles seraient‐elles? Comme cela a été évoqué avec Hassan El 
Ouazzani  (Rabat),  chose  plus  importante  encore,  quelle  devrait  être  la  relation  entre  les 
organismes culturels et les communautés locales pour permettre une situation dans laquelle les 
communautés  et  le  public  peuvent  parler  de  la  possibilité  de  changement  de  l'expression 
culturelle dans un contexte politique et social plus vaste?28 
De nombreuses pressions locales pèsent sur les artistes et les opérateurs culturels et elles sont 
difficiles  à  supporter.  Comme  y  ont  fait  allusion  certaines  des  personnes  interrogées,  les 
commentaires  de  Mroué  sont  très  pertinents  pour  cette  recherche,  puisqu'ils  semblent 
suggérer que  le  rôle des  opérateurs  culturels étrangers n'est pas  le  souci principal, mais que 
cela passe au second plan par rapport aux problèmes locaux et à la dimension nationale de  la 
pratique et de la production culturelles. Cependant, ces deux problèmes sont intimement liés, 
et  le  rôle  des  organismes  culturels  européens  empiète  sur  le  développement  et  le  cours  de 
l'expression et de la production culturelles locales.29 Beaucoup de personnes interrogées, telles 
que Ben Soltane  (Tunis  / Paris),  critiquent  la manière dont  les partenariats entre  les agences 


















deux,  sans  sentiment  de  stabilité  permanent.  Travailler  à  l'étranger  ou  s'engager  dans  la 
coopération  culturelle  internationale  semble  apporter  aux  participants  un  sentiment  de 
libération  et  un  espace  “nouveau”  ou  plus  libre,  que  l'on  peut  également  qualifier  d'espace 
tiers.  Les  personnes  interrogées  ont  demandé  si  les  opérateurs  culturels  étrangers 


















qui  décident  s'il  faut  poursuivre  des  partenariats  ou  entamer  de  nouvelles  formes 
d'investissement culturel ou pas. 
La  présence  de  l'UE  dans  la  Méditerranée  est  déterminante  et  ne  doit  pas  être  considérée 
comme  acquise.  L'UE,  en  tant  qu'union  politique  et  économique  différente  de  l'identité 









               T. 53-2013
32 
 
fois  dans  le  sens  où  elle  est  européenne  et  principalement  chrétienne  et  où  elle  a  été 
influencée par  les  forces européennes différemment que  les pays arabes, et également parce 





des  structures de  financement au profit de  la  culture. Dès  lors, nous pouvons examiner  trois 
niveaux de pays acteurs liés à la culture, à savoir: 
i. les  plus  grands  États  membres  de  l'UE,  tels  que  la  France,  qui  agissent  en  tant  que 
développeurs  d'idées,  catalyseurs  de  l'action,  distributeurs  des  produits  et  des 
influences principales et acteurs du changement; 
ii. les  États membres  de  l'UE moins  influents mais  importants  et  potentiellement  riches, 
comme Malte, qui  sont européens, mais qui  sont encore en  train d'améliorer  certains 
aspects tels que les industries culturelles; et 
iii. les  pays  méditerranéens  ne  faisant  pas  partie  de  l'UE  qui,  du  point  de  vue  de  l'UE, 




de  développer  l'infrastructure  culturelle  nécessaire  au  niveau  national.  Cependant,  à 
l'exception  du  patrimoine  construit  qui  est  relativement  bien  soutenu,  l'expression  culturelle 
des artistes interprètes et de la société civile a encore beaucoup d'avantages à récolter, surtout 
en  termes  de  professionnalisme  et  d'internationalisation.  Cela  découle  en  partie  de  ce  que 
durant  la période qui a suivi  l'indépendance,  les autorités nationales ont très peu  investi dans 
cette  infrastructure  culturelle  qu'elles  sont  en mesure  et,  sans  doute,  qu'elles  se  doivent  de 
développer.32 Par conséquent, les acteurs culturels ont peu d'expérience en ce qui concerne la 
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conception  de  projets  ambitieux  pour  parvenir  à  l'excellence  dans  les  activités  culturelles  et 








le  manque  de  ressources  en  place,  et  suggère  d'éventuelles  marches  à  suivre.  Au  vu  de 
l'investissement culturel et des ressources économiques limités, un plan réaliste est nécessaire 
afin d'établir un système de soutien culturel durable. Il nous faut trouver un juste milieu entre 
l'investissement  dans  une  infrastructure  basée  sur  la  construction  et  les  projets  phares  sans 
négliger  le  renforcement  des  capacités  avec  les  artistes  et  les  citoyens.  Il  faut  également 
trouver  un  équilibre  entre  les  approches  basées  sur  le  marché  et  celles  basées  sur  la 
communauté, comme cela est décrit en faisant référence à Owen‐Vandersluis.  
Moyens 
Il  convient  de  noter  que  les  médias  sociaux,  qui  jouent  un  rôle  toujours  plus  grand  dans  la 
dynamique  de  communication  de  la  société  civile,  peuvent  être  mieux  exploités  en  termes 
d'éducation.  Les personnes  interrogées,  comme El Ouazzani,  soulignent que  le problème  très 
répandu de l'illettrisme est un lourd défi à relever. Cependant, l'illettrisme n'est pas le seul type 
d'obstacle  empêchant  la  communication  efficace,  l'autonomisation  des  citoyens  et  le 
développement social. D'autres obstacles peuvent être observés dans la manière dont plusieurs 
sociétés  analysées  abordent  différentes  questions  telles  que  l'intégration  sociale,  la  diversité 
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Cette  réflexion  a  une  signification  particulièrement  poignante  du  fait  de  la manière  dont  les 
ressources  limitées  sont  toujours  recherchées  par  différentes  communautés.  Ces  dernières 
tracent des lignes de démarcation entre elles sur base de groupes exclusifs et  identifiables en 
opposition à d'autres qu'elles  considèrent  comme concurrents  souhaitant  le même ensemble 
de  ressources.  Said  fait  valoir  un  bon  argument  concernant  l'appartenance  lorsqu'il  souligne 
que  les  récits  d'intégration  et  ceux  de  recherche  de  soi  dans  un  ou  des  groupes  sont 
indispensables  dans  le  développement  des  identités  et  dans  le  soutien  de  ces  identités  dans 
l'adversité sur la voie de la poursuite du développement, même si, ou plutôt surtout si c'est aux 
dépens de quelqu'un d'autre, probablement un concurrent, que l'on perçoit donc comme une 
menace.38  En  outre,  comme  proposé  par  Sen,  il  est  également  important  de  regarder  à 
l'intérieur des frontières d'une communauté et de rechercher ceux qui ne correspondent pas à 
l'idéologie générale et causent des fissures dans l'identité d'un groupe qui semble uniforme au 
premier  abord.39  De  tels  sous‐groupes,  ou  individus,  peuvent  être  victimes  d'exclusion, 
d'isolement  et  de  discrimination  au  sein  de  leur  grande  communauté,  mais  se  sentir  plus 
proches  d'autres  communautés  se  trouvant  à  l'extérieur,  et  avec  qui  des  affinités  déjà 
existantes peuvent être développées afin d'utiliser des ressources qui pourraient soutenir leur 
propre développement ainsi que celui de  leurs  relations. Plusieurs personnes  interrogées ont 
souligné  les  liens avec des artistes et des opérateurs culturels actifs à  l'étranger tels qu'entre 
Alger  et  Marseille,  Beyrouth  et  Paris,  ainsi  que  Malte  et  des  opérateurs  britanniques.  La 





cette  recherche. Dans de  tels  cas de  figure où  l'appartenance  relève du défi,  la  remarque de 
Chambers  concernant  le  retour  au  pays  s'avère encore  plus  pertinente:  hormis  les  réflexions 
théoriques  qu'elles  entraînent,  les  difficultés  d'ordre  pratique  engendrées  par  ces  deux 
questions  fondamentales  font  la  lumière  sur  l'importance  de  la  manière  dont  la  volonté 
politique  et  la  vision  culturelle  déterminent  l'existence  des  ressources  et  influencent  les 
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nécessairement  traiter  des  ressources  financières  et  de  la  concrétisation  de  plus 
d'investissements qui serviront à entreprendre des projets. Une analyse des ressources devrait 
se concentrer sur l'utilisation des ressources existantes de façon à reconnaître ce qui existe et 








les  besoins  financiers.  Au  lieu  de  cela,  elle  la  renforce,  en montrant  que  lorsque  les moyens 
financiers font défaut et sont nécessaires, c'est parce que toutes les autres ressources ont été 
identifiées et mobilisées, et que  l'apport financier est un élément que l'on ne peut éviter plus 
longtemps.  L'importance  de  la  ressource  financière  est  telle  qu'elle  rend  possible  la mise  en 
œuvre  d'une  tendance  à  travailler  ensemble  et  transforme  cette  tendance  en  volonté.  Cette 





et  fonctionneront  si  les  parties  impliquées  veulent  transformer  la  volonté  de  travailler 
ensemble en action concrète. 
Conclusion 
Cette  sous‐section  réunit  les  principaux  résultats  provenant  de  l'analyse  des  entretiens  avec 
pour objectif de servir de base pour  la section qui  formulera des recommandations pour une 
marche à suivre ambitieuse mais raisonnable. S'il arrive que les comparaisons soient odieuses, 
elles  peuvent  également  aider  à  créer  un  paradigme  auquel  se  mesurer.  Les  nombreuses 
références  aux  situations  problématiques,  surtout  structurelles  et  faisant  partie  de  l'héritage 
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de  l'université  de  la  Sorbonne  implantée  en  tant  que  partie  d'une  plateforme  d'universités 
internationales en 2012; et du projet du Louvre. Toutefois, Rezk évoque  les  tensions existant 
entre  l'intérêt  des  investisseurs  ainsi  que  d'une  partie  de  la  population  d'Abou  Dabi  à  se 
rapprocher de l'Europe et de l'Occident et le régime de censure sévère, ainsi que l'autocensure, 
qui  contrôle  la  créativité en général.  Si  l'on constate une  forte  reprise du Golfe en  terme de 
développement  culturel,  on  lui  reproche  d'être  sans  âme.  À  titre  de  comparaison,  les  pays 
arabes méditerranéens peuvent être considérés comme étant faibles et manquant de structure 
unificatrice.  D'un  autre  côté,  le modèle  que  nous  offrent  les  pays  du  Golfe  ne  plaît  pas  à  la 
plupart des personnes  interrogées, et n'est peut‐être pas  le meilleur modèle duquel tirer des 
leçons.42 



















of  Experts  and  its  institutional  and  civil  society  partners  issued  a  statement  in  which  they 




considered  as  Mediterranean  countries.  This  statement  was  issued  not  only  by  one  of  the 







beleaguered  Union  for  the  Mediterranean  (UpM  in  its  French  title  acronym,  also  French‐
supported, or rather  instigated) or the recently set up Foreign Service of the European Union, 
the  European  External  Action  Service  (EEAS)  tend  to  be met  by many,  on  both  sides  of  the 









ii. What  is  the  impact  of  the  European  influence  on  cultural  affairs  in  the  South 
Mediterranean? In order to go beyond facile moral judgments, the research will assess 
the value of those actions that Europeans significantly contribute to by their presence 
and  participation,  as  well  as  the  opportunity  cost  of  that  presence  on  South‐South 
relations and capacity building (infrastructure and human skills); and 






































protect  cultural  diversity.  In  a  Mediterranean  context,  the  role  France  had  in  propelling  its 












larger  sense  of  the  term  was  being  shied  away  from.  Nevertheless,  the  text  made multiple 
references to this expression, which are still  found  in the Convention.46 Article 4.1 provides a 
good idea of what is meant by cultural expression, referring to ‘cultural diversity’ in terms of its 
expression  by  artistic  means  of  creation,  production,  broadcasting,  distribution  and 
development by all communication and technological means possible. The final nuance reflects 
the strategic link to commercial means of production and services. On the other hand, cultural 
expression  is  also  related  to  traditional  knowledge  and  skills  and  traditional  means  of 
expression linked to folklore.  
 
The  expression  referring  to  the  ‘diversity  of  cultural  contents  and  artistic  expressions’  that 
forms part of the title of the draft still  failed to  convince all parties. A discussion of the term 
‘culture’ was sensibly avoided on the basis of the recognition that no comprehensive definition 
was  acceptable  to  all  parties  and  that  culture  formed  part  of  many  UNESCO  instruments 
without  requiring  such  an  exercise. On  the  other  hand, while  ‘cultural  contents’  and  ‘artistic 
                                                             
44  RICHIERI  HANANIA,  Lilian  (2009): Diversité  culturelle  et  droit  international  du  commerce,  La  Documentation 
française, Paris. 
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expressions’  did  refer  to  ‘culture’,  they  did  so  in  a  narrower  sense  which  evoked  ‘cultural 





tied  the  term  to  the  commercial  domain  even  closer  by  noting  that  such  ‘expressions  were 
transmitted  through  cultural  activities,  goods  and  services  resulting  from  the  creativity  of 




The  term  ‘cultural  expressions’  was  finally  defined  as  those  ‘expressions  resulting  from  the 
creativity of individuals, groups and societies, and that have cultural content.’ In turn, the term 





and  the Mediterranean. The analysis of  cultural  expression begins with  the  literature  review. 
This exercise throws  light on the Mediterranean and  in so doing prefigures and maps out the 
events that contribute to cultural expression in action. An analysis of this expression  in action 
provides  the  practical  dimension  of  the  author’s  observations  from  Section  I  Chapter  Three 




















and  often  producing  conflicting  interpretations.  The  author’s  aim  is  not  to  resolve  the 
conflicting  narratives.  Rather,  it  is  to  draw  out  these  different  interpretations  in  order  to 






angles  that  complement one another and help provide a holistic perspective  for  the  study  to 




used  to  envision  realities  in  ways  that  are  different  to  conventional  interpretations  that 
reproduce  contexts  for  contemporary  problems Mediterranean  societies  experience  without 









It  is  important  to  point  out  that  the  perspectives  discussed  are  in  the  main  related  to  the 
modern  era:  they  focus  on  particular  effects  of  the  process  of  the  birth  of  nation  states  in 
Europe,  particularly  with  regard  to  the  ripple‐effects  of  the  cultural  shock  that  followed 












Various writers  on  the Mediterranean  have  qualified  this  space  as  a  constructed  reality.  Iain 
Chambers  describes  the  Mediterranean  as  an  ‘imaginatively  constructed’  reality  in  light  of 
writings  by  Edward  Said  particularly  with  regard  to  Orientalism  and  the  self‐referential 
construct based on the paradigm of domination by the North of the South he describes.48 Both 
writers will be engaged with at length in this text since their means of cultural expression and 










regions to one side and  locates the core of her  research  in the concept of  identity and notes 
that the Mediterranean brings together several  identities which also overlap. The relationship 
between  the Mediterranean and  the  identities which  contribute  to  its make up  is a  dynamic 
one, as will be explored in further depth below. From this perspective, the construction of the 





































A  key  concept  in  the  construction  of  the Mediterranean  reality  is  that  of  agenda‐driven  and 
competing interpretations of this space, with the aim of skewing a narrative in a particular way 
and therefore purposely not  in another, with the ultimate goal of drawing advantage from it. 
Presenting  and  discussing  Mediterranean  discourse  which  builds  itself  through  reference  to 
other  forms  of  expression  may  become  very  powerful  over  time  and  gain  a  dimension  of 











In  his  introduction  to  Rethinking  the  Mediterranean,  W.  V.  Harris  levels  his  criticism  at 
Mediterraneanism which he describes as ‘the doctrine that there are distinctive characteristics 
which  the  cultures  of  the  Mediterranean  have,  or  have  had,  in  common.’53  He  notes  how 
Herzfeld has implied that this doctrine is now outdated, as per his paper in this volume. Harris 
notes  how  this  further  implies  that  ‘concentrating  on  the Mediterranean may  not  only  be  a 
romantic  delusion  or  a  piece  of  Eurocentric  cultural  imperialism  –  thoughts  which  we  have 
grown  rather accustomed  to –  it may, worse  still,  be  a  recipe  for boredom.’  Harris  adds  that 
Mediterraneanism can be used to compare Mediterranean societies, and  in so doing argue  in 
favour of certain societies and against others. It is therefore related to Orientalism, as well as to 
touristic  nostalgia.  At  the  other  end  of  the  spectrum,  historian  Aziz  Al‐Azmeh  criticises  anti‐




When considering facts as the construction of  reality,  it  is  important to ask ‘who makes them 
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vast  Mediterranean  culture  has  frequently  served  the  interests  of  disdainful  cultural 
imperialism.’55 Such was the case of influential political systems from Ancient Rome to Fascist 
Italy. In relation to cultural expression, as will be expanded upon later, chief representatives of 
l’école  d’Alger  like  Gabriele  Audisio  and  Albert  Camus  were  critical  of  the  revival  of  the 




With  reference  to  the  apparent  naturalness  of  Mediterraneanist  discourse  which  leads  to 
imperialist ambitions, Herzfeld refutes this and notes that claims that the Mediterranean exists 
are  ‘performative’  and  are  part  of  a  constitutive  act.  He  notes  that  ‘attributions  of 






perceived  as  not Mediterranean  or more  than Mediterranean  and  belonging  to  another,  i.e. 







effect  of  hierarchical  power,  Herzfeld  speaks  of  visiting  the  sins  of  the  children  upon  the 




Other  writers,  like  the  cultural  operator  Alessandro  Stillo,  adopt  the  use  of  the  term  in  a 
neutral‐to‐positive fashion by using it in the plural (‘Mediterraneanisms’) to describe in general 
discourse  on  the Mediterranean.58  Stillo  argues  that  part  of  this  discourse  includes  inspiring 
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Braudel has a particularly  important place  in Mediterranean studies  for Stillo as well as many 




comes  together  in a  common  framework.  Stillo  notes how Braudel  studies  the  self‐contained 
and  self‐sufficient Mediterranean  world  before  it  was  re‐sized  or  re‐dimensionalised  by  the 
New World when the proportionate concept it had of its identity and the measured relationship 






Braudel  gave  to  the  Mediterranean  a  status  it  had  not  yet  enjoyed  until  then.59  The 
historiographical  view  of  the  Mediterranean  as  a  ‘regional  and  intra‐cultural  entity’  was 
influenced by Braudel’s 1949 thesis and the inter‐disciplinary approaches of the Annales School. 
This approach developed in light of the emergence of the space in the North African campaigns 
and  the  invasion  of  Sicily  in  1943.60  Fabre  notes  that  Braudel  gave  the  Mediterranean  a 
retrospective  legitimacy  in  terms  of  an  ‘ensemble  historique’  (historical  ensemble).  Jacques 
Rancière  puts  it  well  when  he  reflects  upon  the  Mediterranean  not  being  united  through 
natural  means,  but  through  writing,  including  Braudel’s.  That  writing,  as  noted  before, 
generates a strong backbone to the Mediterranean as a constructed reality. As has also been 









too  challenging  to  the  Sorbonne  and  traditional  academic  institutions  and methods.61  At  the 
same  time,  Braudel’s  perspective  on  history, mainly  identified with  the  ‘longue  durée’  and  a 
holistic approach to history, came in for criticism by Michel Foucault and the poststructuralists: 
the historian’s standing as neutral, objective and standing away from history was discredited; 


















In  the  period  since  World  War  II,  which  coincides  with  a  longer  period  during  which  the 
Mediterranean has been suffering a downturn in terms of enjoying an international sway over 
international affairs, the original input and subsequent re‐discovery of Braudel have seemed to 
provide the space with a renewed  lustre through the re‐evaluation of  its past  in  relation to a 
global  standing.  In  contemporary  terms,  both  politically  and  culturally,  the  Mediterranean 
seems  to  have  gained  some  of  the  importance  and  centrality  in  wider  affairs  it  lost.  One 













‘since  this  human  history  was  in  perpetual  motion,  flowing  down  to  the  shores  of  the 
Mediterranean where it regularly came to a halt,  is  it any wonder that the sea should so soon 









While  this  reference  is  to  the  past,  the  ‘two‐way  flow’ mentioned  need  not  be  restricted  to 
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Within this  image of the Mediterranean,  it  is always  important to avoid eliding over the stark 
differences and the deep conflicts these differences may give rise to. The Mediterranean is far 
















Mediterranean  formed,  over  history,  into  a  homogenous  entity.  While  not  engaging  in  an 
argument  for  the assimilation of a Mediterranean  identity  through a  simplification  of  various 
identities,  the  examples  given  are  well‐known  and  widely  referred  to  as  fundamental  in 
developing an identifiable Mediterranean construct. There are:  




ii. cultural  factors,  that  allow  for  a  reflection  on  the  common  spaces  generated  through 
trade  and  communication  and  the  ways  these  contributed  to  the  Mediterranean’s 
diverse constitution; and  
iii. ideological  and  idealising  factors,  with  contrasting  features  that  can  be  nevertheless 
generalised. These  include the fear of others on the one hand and the awareness that 
the Mediterranean is in itself a place of passage and others in the form of travellers or 
visitors,  therefore  threatening  but  also  full  of  potential.  The  authors  note  that  in  the 
Renaissance the Mediterranean re‐draws itself along Greco‐Latin  lines, thus generating 
a  stage  of  idealisation  and  selectivity.  Orientalism  contributed  to  another  stage  in 
idealising  the  Mediterranean,  not  innocent  of  supporting  plans  and  actions  of 
domination through knowledge and representation. In this particular period  in history, 
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These  representations  that  contribute  towards  the  development  of  unitary  constructs  of  the 




appraisal Braudel  constructed, he  considered  Islam as  the anti‐West and as a Mediterranean 
unto  itself  (‘another’  Mediterranean)  extended  by  the  desert.  This  view  will  be  challenged 
below with reference to Iain Chambers. Braudel’s contact with Henri Pirenne is fundamental to 
the  way  both  men  developed  their  thinking  about  the  Mediterranean.  Braudel  met  with 
Pirenne  in Algiers  in 1930. Pirenne’s vision of the Mediterranean  is already found  in the early 
editions of Les Annales. Pirenne believed the Islamic presence in the Mediterranean cut off the 
earlier  communication maintained  up  till  the Byzantine Empire.  In Mahomet et Charlemagne 
(1935),  the  vision  becomes  sharper.  According  to  Pirenne:  ‘l’arrivée  de  l’Islam  a  eu  pour 
conséquence  de  séparer  définitivement  l’orient  de  l’occident,  en  mettant  fin  à  l’unité 
méditerranéenne.’65 For him, this division has dire consequences: ‘Le Méditerranée occidentale, 




the  main  historical  developments  of  the  Mediterranean  shift  north.  Chambers  outlines  the 













A  related yet different  construction of Mediterranean unity  is provided by  the contemporary 
writer  Pred7#'%3#&!4"4!.56% 8+4%9#.+% 1.//474+:4% ;4&<44+% =7#>14-% #+1%3#&!4"4!.5% -.4?% .+% &(4%
way one approaches the Mediterranean holistically while the other opens  it up for what  it  is, 
reflecting  a  ‘differentiated  vision’  of  the  Mediterranean.  This  construct  includes  negative 
4-494+&?*%#?%3#&!4"4!.5%?44?%&(4%341.&477#+4#+%#?%;4.+'%1@9.+#&41%;A% .+&47B74&#&.@+?%@/% .&?%
                                                             
65  MINISTÈRE  DES  AFFAIRES  ETRANGÈRES  ET  EUROPÉENNES  DE  LA  FRANCE  (2008):  Actes  Des  Etats  Généraux 
Culturels Méditerranéens, Marseille 4‐5 novembre, page 45. 
66 Ibid. 
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past over visions of  its  future and  suffering  representations of  its  reality which are mixed up 
with  what  is  real  itself.  It  is  important  to  note  that,  as  #7'>41% ;A% 3#&!4"4!.5*% <(.-4% &(4%
Mediterranean  and  the  discourse  on  the  Mediterranean  are  inseparable,  discourse  on  the 




identities,  as already mentioned  in relation to Pace. The plural  term,  rather than the singular 
‘identity’,  is  being  used,  because  communities,  even  within  a  larger  social  unit  that 
encompasses  these  identities,  are  never  homogenously  made  up  of  identical  individuals  or 





single  characteristics  but  rather  on  those  of  general  common  trends  and  values.71  John 
Baldacchino makes  positive  use  of  the  term Mediterraneanism  in  relation  to  a  ‘discussion  of 
Mediterranean  identity  [that]  revisits  the political mystification and  instrumentalization of art 
and  society  and  how  it  impacts  on  the  development of  an  artistic  genre  that  claims  national 
borders.’72  The  attempts  to  explain  or  categorise  the  complexity  of  identity  through  strict 













‘Braudel’s  questions  run  across  the  very  character  of  the  Mediterranean  and  the  lands  and 
cultures  that  define  it.  More  importantly,  one  must  not  forget  that  any  history  of  the 




71  IEMed  (2011):  Euromed  Survey  of  Experts  and  Actors,  Barcelona,  http://www.iemed.org/publicacions‐













that  forms  part  of  this  region.  This  raises  many  crucial  questions.  Does  the  history  of  the 
Mediterranean  (as  a  sea,  a  geo‐political  region,  and  a  meeting  of  peoples)  leave  us  with  a 
semblance of a common ‘humanity’ that could in one way or another describe those in whose 
drastic  diversity  claim  to  ‘share’  such  a  history?  But  then  again,  how  common  a  ground  is 
history?’74 
 
Indeed,  history  provides  a  rich  sea  bed  for  stories  of  confluence  and  conflict  in  the 
Mediterranean.  In  ‘Les  racines  historiques  de  la  notion  de  ‘méditerranéisme’  en  Égypte’, 
Mohammed  Afifi  highlights  the  way  the  Mediterranean  has  over  the  ages  created  the 
impression  it  belongs  to  many  different  peoples  who  at  times,  and  depending  on  societal 
configurations, share elements of that space together. Afifi turns to the various names by which 
the Mediterranean  has  been  referred  to  across  space  and  time,  including  those  from Rifa’at 
Rafi’ al‐Tahtawi’s Takhlis al‐ibriz narrating his momentous and cross‐cultural  trip to France,  in 
order  to  stress  the  point  that  Arabs  like  al‐Tahtawi  saw  the Mediterranean  as  a  Roman  Sea, 
noting this perspective stressed the conflictual existence of both sides of the sea. On the other 
hand,  Afifi  contrasts  this  view with  another  fellow  Egyptian writer,  Taha Hussein, who was a 






qui  différencient  le  peuple  de  ce  littoral  du  peuple  d’un  autre  littoral.  Ce  sont  aussi  les 
circonstances  politiques  et  économiques  qui  avantagent  un  peuple  et  désavantagent  un 
autre.’75   
 
Hussein  stresses  the  circumstances,  political  and  economic,  as  factors  in  causing  differences 






exploring  the  clash  of  cultures  in  the Mediterranean  space. Expanding  on  the  historical  trail, 

















dimension  of  the  Mediterranean,  arguably  missing  from  the  ‘Braudelian  Mediterranean’, 




‘Don’t  we  all  tell  stories  about  history?  Don’t  we  tell  such  stories  from  our  own  interested 
positions? Is not this telling of a Mediterranean history just another act of making? This is akin 
to  the  individual  poetics  of  the  Mediterranean  women  and  men’s  stories  that  belong  by 
implication  to  the  politics  that  concerns  the  aesthetic  construction  of  a  history  commonly 
claimed from everyone’s relative  interests. As we speak of these stories  from the context of a 
















time. He  also  hints  at  issues  regarding  the  degree  of  control  ‘Mediterraneans’  have  over  the 
stories  they  tell  about  their  space,  the  sharing of  territory and  stories,  and what  role others, 
from “outside” the space, have.  
 
The thorny  issue of narration and  representation    is explored further by Gérard Chastagnaret 
and  Robert  Ilbert  who  focus  on  demythifying  the  Mediterranean.  They  note  that  literary 
exploits  and  aesthetic  as well  as  historical  appraisals  of  the  history of  the Mediterranean or 
positive  cultural  aspects  of  the Mediterranean may  create  the  illusion  that  all  is  well  in  this 
space. Chastagnaret and Ilbert support an objective analysis of history and politics in order to 
destroy such an illusion. For example, the multiplication of international institutions may make 















the Mediterranean  as  a  place  of  significance  in  itself  and was  in  fact more  intent  on  looking 
eastwards; furthermore, with the North detached from the South, all the Mediterranean could 
aspire to was being a sanitary cord. Fabre comments on the French writers’ position and notes 
they  are  engaged  in  the  deconstruction  of  the  Mediterranean  ideology,  exposing  the 





The  complexity  of  relations  in  the Mediterranean, with  humanity  at  the  centre  of  attention, 
reaches  a  peak  in  Camus’  analysis  of  this  space.  For  Camus,  the Mediterranean  has  a  deep 
reserve  of  strength which  finds  its  source  in  the  people  of  the Mediterranean who  strike  an 
important  balance  between  their  strong  characters  and  a will  to  be  together.  However,  this 
strength  is nothing to be complacent about. Rather,  it  is  to be mustered to overcome various 
challenges,  including  internal  ones,  it  constantly  faces  and  which  threaten  the  unity  of  the 
people of the Mediterranean.  
 
Camus’  essay  ‘La  Culture  indigène,  la  nouvelle  culture  méditerranéenne’  is  of  seminal 
importance  in this case. Camus, writing and active  in the cultural scene  in Algiers  in the early 
1930s and very concerned at the rise of Fascism on the opposite side of the Mediterranean and 









critical  re‐assessments  his  writings  have  undergone  in  light  of  his  political  stance  on  French 
Algeria  following  Edward  Said’s  critique  in Orientalism, which will  be  explored  later  in 1.2.c. 
Colonialism in relation to the context of colonialism and culture . Camus’ positive outlook finds 
echoes  in  today’s world  and  has  proved  to  be    inspirational  to  the activists  and writers who 
struggle with the injustice and turmoil of their social circumstance.  Two such examples include 
the collection  in the series of La pensée de midi called Beyrouth XXIe siècle wherein, as Fabre 




Studies,  Vol.  10,  No.  1  &  2,  pages  77‐92.  Davison  notes  how  this  essay,  published  in  the  first  issue  of  Jeune 
Mediterranée but first presented as the inaugural lecture at La Maison de la Culture in Algiers in 1937, proposed a 
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different aspects of  this  culture. We are all  the more prepared  for  this  task  in  that we are  in 
immediate contact with the Oriental civilization which can teach us so much in this respect. We 
are, here, on the side of the Mediterranean against Rome. And the essential role that towns like 




towards  Mediterranean  realities  and  highlights  his  commitment  to  humanity  as  the  main 
motivator  and  the  arts  as  the main means  by which  to  allow humanity  to  express  itself  and 
envision a better world:  
 
‘In  contrast  to  the  dystopias  of  totality,  what  characterizes  the  Mediterranean  politics  of 






While  Camus’  vision  of  the  Mediterranean  is  centred  on  the  human  dimension,  it  is  a 
perspective which has great expectations of man and does not  limit him to a small part on a 
larger political/social canvas. Camus expresses a great belief in man, and hence places on him a 
great  responsiblity.  As  in  a  play  from  Classical  Greece,  which  Camus  was  inspired  by  and 
defended  on  aesthetic  grounds  against  the  ursurpation  of  Rome, man  is  called  on  to  play  a 
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Aquilina  rightly  notes,  the  Promethean  image,  as well  as  Sisyphus,  carry  great  importance  in 
Camus’ construction of the Mediterranean man and his role in its well‐being.85  
 
Aquilina  also  comments  on  the  way  Paul  Valéry  reflects  on  the  “Mediterranean man”,  with 
references  to  balance  and  proportion,  his  link  to  his  environment,  and  the  proportionate 
relationship  between man and  sea. Valéry describes  the Mediterranean man as a  skilled and 





ou  le  groupe  des  pouvoirs  humains;  c’est  opposer  aussi  à  la  diversité  de  nos  instants,  à  la 




Aquilina  notes  that:  ‘En  termes  simples,  il  s’agit  ici  d’une médiation  parfaite  entre  le monde 








n’est  pas  étonnant  qu’il  n’ait  pu  s’empêcher  de  considérer  la  colonisation  de  ses  territoires 
comme une  tare, un affront à  ses  revendications de  liberté, d’autant plus que c’était grâce à 
l’esprit  méditerranéen  inculqué  aux  colonisateurs  européens,  que  ceux‐ci  ont  pu modifier  ‘le 
monde  tout  entier’.  Par  une  ironie  du  sort,  cet  homme bercé  dans  la  lumière  et  baigné  dans 





Individuals  or  groups  of  individuals  who  contribute  towards  constructing  realities  of  the 
Mediterranean have been many  in  the  sea’s history. As has been commented on and will  be 
explored  further, observers and activists  in France and  Italy  in particular have  been active  in 















Catalan  movement,  inspired  by  reflections  on  the  Mediterranean  at  the  beginning  of  the 










the  technological  and  the  political  gap  with  Anglo‐Saxon  tradition  while  supporting 
Mediterranean values  in education, culture and city  life. It  is  interesting to note that Eugenio 
d’Ors supported the development of a Southern structure to match the Northern European one 
but was  ironically  inspired  by models  set  in  the  North.  This  fact  still  rings  true  today,  when 
initiatives for the development of elements of Mediterranean structures in fields as diverse as 
education, research, communications or transport use Northern models as their reference.89 It 
is  also  interesting  to note  that  the  references Noucentisme makes  to  the Mediterranean are 
nevertheless limited in particular since Islamic influence is not taken into account.90 
 
In  spite  of  its  good  intentions,  Vazquez  Montalban  notes  that  there  are  dangers  in 
Mediterranean  approaches  of  this  kind  when  they  tend  to  recreate  an  environment  that  is 
distanced from  fact and risks constructing an  interpretative model which  is  far removed from 
reality. He calls for the need to establish a balance and to be true to circumstances as opposed 





























the  major  visual  artists  of  the  time  whose  work  remains  particularly  related  to  the 
Mediterranean  dimension.  Joan  Mirò  felt  deeply  that  his  national  identity  was  a  matter  of 
personal importance and enjoyed great clarity from the very beginning of his expression as an 
artist,  namely  in  being  first  and  foremost  Catalan  rather  than  Spanish.92  He  intrinsicly  felt 
himself to be a Mediterranean artist and in so doing related to the Mediterranean set of values 
that one could associate with in Catalonia at the time, which in their proximity to the climate, 
the people and a generally positive and colourful perspective on  life,  inspired him  in his work 
and way of  living. Although Noucentisme was a dominant  influence at the time of his artistic 
development,  he was  opposed  to  the movement’s  selective  judgement.  He  felt  that  Catalan 
artists  should be as  open as possible  to  influences  from abroad. Although he  never  travelled 
beyond Catalonia, not even to Madrid, he followed the artistic avant‐garde scene from Catalan 








which commanded most attention was  the  role of Mussolini  in  the build up  to World War  II. 
However, even with regard to internal affairs, in a period of fervent intellectual debate towered 
over  by  Taha  Hussein,  one  notices  a  marked  growing  sentiment  of  Egyptian  nationalism 





orientations with  others promoting  the maintaining of good and  open  relations  to  the West. 
Hussein interprets the 1936 Britain‐Egypt accords in this context and hence positively. He is in 





A  number  of  other  intellectuals marked  this  particular  age  and  the  years  following  it. While 
Salama Moussa  supports  Hussein’s  views,  Sateh  al‐Husri  opposes  Hussein  and  is  one  of  the 














and Mediterranean  identities  by  asking  ‘Sommes‐nous  de  l’Orient  ou  de  l’Occident?’ Moenes 
believes Egypt was Arabic/Oriental by geographic and political circumstance but culturally open 
to  the  Mediterranean  and  the  West.  Due  to  his  views,  Moenes  was  later  not  in  tune  with 
Nasser’s regime and the sweeping force of pan‐Arabism around the time of the  revolution  in 
1952. Arguably  the most perceptive and  influential  observer  of  Egyptian  society at  this  time, 
Gamal Hamdan,  considers  the Mediterranean with  scepticism and  tries  to assess  its worth  in 













that  was  carried  throughout  the  Empire  by  such  British  servants  as  administrators,  military 
officers,  industrialists,  agriculturalists,  traders,  financiers,  settlers,  educators,  and  advisors  of 
various  kinds.97  The  significance  of  these  ruling  cultural  characteristics  is  that  they  were 
consciously  maintained  within  governing  circles  and  were  fostered  within  carefully  selected 
sections  of  the  colonial  populations  more  through  informal  authority  systems  than  through 
formal ones such as the bureaucracy or the military. The success of this cultural power rested 
with the ability of the  imperial system to have  its main social  tenets accepted as appropriate 





language  itself:  as  well  as  a  conveyor  of  information  between  otherwise  differing  cultural 
groups,  it  was  a  medium  for  the  exchange  of  moral  codes  and  social  attitudes.  Attaining 
command of the “proper” English  language, accent as well as vocabulary and syntax, became 
the goal  of many people belonging  to  the Empire.  Stoddart  shows how  the works of  various 
















bond  between  imperial  power  and  colonial  territory.  The  strength  of  these  shared  values  is 
demonstrated  by  the  widespread  current  interest  in  postcolonial  Commonwealth  literature 
schools and by the efforts of such scholars as Edward Kamau Braithwaite in Jamaica and Ngugi 
Wa Thiong'o  in Kenya to create or  revive national  languages that may undercut the  inherited 
and pervasive  cultural  strength  of  English  language and  literature. However,  other  important 





As  noted  by  Cassano,  Italian  relations  with  the  Mediterranean  are  inextricably  tied  to  its 
historical dimension and the various roles different parts of its territory and other territories it 
has  influenced have played over the ages.100 The Roman Empire marks a high point  in  Italian 
recollections  of  the Mediterranean  and  still  plays  an  important  interpretative  tool  of  Italy’s 
sense of participation in the Mediterranean dynamic. Recent examples range from the guiding 
principles  of  early  twentieth  century  Fascism  to  contemporary  cultural  productions  including 
audiovisual productions and video games which hark back to Roman times.101  
 
Nevertheless,  the  relatively  late  date  of  the  unification  of  Italy  (1861)  following  centuries  of 
struggles  held  against  foreign  forces  led  Italy  to  leap  from  being  a  dominated  territory  to 
seeking  domination  of  other  territories  within  a  short  span  of  time.  While  many  of  these 
ambitions were  directly  related  to  a Mediterraneanist  expansion,  particularly  with  regard  to 
territories like modern‐day Libya, the Balkans, Greece and, unsuccessfully, Malta, Italy was for a 




still  referred  to  as  the mare  nostrum  by  high  ranking  individuals  like  Giuseppe Mazzini  and 
Francesco  Crispi  who  envisioned  the  development  of  a  Third  Rome  following  those  of  the 





the Mediterranean  to  a  dead‐end,  the  dominant Atlanticist  agenda  in  the  second half  of  the 























Paolo Pasolini  through criticism  in various media,  Fabrizio de André  in music,  the  left‐leaning 
association  ARCI,  which  also  conceived  the  Biennale  of  Young  Artists  of  Europe  and  the 
Mediterranean that will be discussed later, in the field of cultural activism and the Community 
of San Egidio in terms of regional support and development. This reaction and counter‐action is 
far  from  being  unitary  and  is  unjustly  grouped  together  in  this  brief  overview  that  however 





















read  the Mediterranean  in  a more  ‘fluid  and  fluctuating  composition’  than  in  the  static  and 
monolithic  ways  of  the  past,  Chambers  aptly  uses  the  metaphor  of  the  sea  to  explain  the 











reflect on  the  ideal  geographical  and  spatial  conditions of  the Mediterranean  in  terms of  the 
development  of  cultural  diversity  and  human  identities.106  In  a  way  that  is  related  to  the 








that  the  space  belonging  to  the  independent  Arab  states  is  now  ‘transformed  into  a  virtual 





105  CHAMBERS  Iain  (2008): Mediterranean  Crossings:  The  Politics  of  an  Interrupted Modernity, Duke  University 
Press, Durham, page 18. 
106 ZOLO, Danilo (2005): ‘A Dialogue between the Mediterranean Cultures’ in Tradition 














builds a vision  for  the Mediterranean. Metaphors used  in  the elaboration of a  construct may 









consider whether  the  two  terms are  synoymous of each other;  if  not, whether  they describe 






Right,  not  in  political  or  ideological  ways,  but  in  economic  ones.  He  believes  the  owners  of 
industrial  means  supported  a  ‘practically  unlimited  industrialisation’  thanks  to  existing 
technology,  in  terms  of  the  application  of  science. On  the  other  hand,  consumers  are  duped 




are  the  workers,  the  farmers  and  the  intellectuals  of  the  Left.  These  people  are  generally 
exploited  and  not  after  immediate  gain  in  terms  of  pragmatic  and  economic  results  that 
preclude important aspects of well‐being. Pasolini feels close to the varying positions taken by 




by  a  number  of  other  thinkers  and  writers,  particularly  in  the  Anglo‐Saxon  world,  which  is 
sometimes perceived as the catalyst for the head‐long rush into economic development that is 
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concerns.112  One  such writer  is  e.e.  cummings who  calls  progress  a  ‘comfortable  disease’  of 









‘Suppose  we  are  on  a  progress‐train  [...]  running  full  speed  ahead  in  the  approved manner, 
fueled  by  the  rapacious  growth  and  resource  depletion  and  cheered  on  by  highly  rewarded 
economists. What  if  we  then  discover  that we  are  headed  for  a  precipitous  fall  to  a  certain 
disaster just a few miles ahead when the tracks end at an uncrossable gulf? Do we take advice 












exchange  itself  is never  shameful  or  to  be condemned –  rather,  it  is  the  ‘terms of exchange’ 








Balta  interestingly  points out  that  the  islands  in  the Mediterranean  ‘sont  le point  focal de  ce 
double mouvement  d’affrontements  et  de  rencontres.’  For  example, with  regard  to Malta  he 
notes:  ‘Libérée  des  Arabes,  Malte  la  catholique  a  repoussé  miraculeusement  l’assaut  des 
                                                             


















a  common  basin  and  whether  its  populations  will  keep  fighting  themselves  or  try  to 











Balta  uses  mythology  to  focus  on  two  important  aspects  of  Mediterranean  development, 
namely  those  of  conflict  and  cooperation.  Referring  to  the  characters  of Ulysses and  Sinbad, 
two  products  of  great  civilizations,  the  Greeks  and  the  Abbasids,  he  notes  that:  ‘Depuis  des 
temps  immémoriaux,  la Méditerranée  est  zone de  confrontations  et  carrefour  d’échanges.’119 
Another metaphor which  is not specific to the Mediterranean but very relevant to it is that of 




The  concept  of  home  is  related  not  only  to  space  but  also  to  time.  As  has  been  suggested 
earlier, the relation of people to time in the Mediterranean is a complex one. John Baldacchino 
quotes  from  Paul  Theroux  and  refers  to  the  particular  ways  in  which  people  of  the 
Mediterranean  may  invoke  the  distant  past  with  pride  while  avoiding  going  deep  into  the 
recent past. Theroux himself notes: ‘There is a book to be written about Mediterranean notions 






















discussions  seemed  not  to  be  progressing  and  suffering  from  a  sense  of  void.  Tanzarella 













While  Balta,  among  others  quoted  in  the  preceding  two  sub‐sections,  claims  that  a 






This  sub‐section  presents  and  discusses  the  importance  of  a  number  of  initiatives  or 
engagements  that  will  be  assessed  from  the  perspective  of  a  project.  The  use  of  the  term 
project  implies  motivation,  purpose,  planning,  a  beginning  and  an  end  in  terms  of 













One of  the  projects which  has  had most  impact  on  the  peoples  of  the Mediterranean  is  the 
French  expedition  to  Egypt  at  the  close  of  the  eighteenth  century.  Authors  perceive  and 
describe  this  as  an  event  of  great  significance  for  Europe which was  then  in  the  process  of 
discovering its modernity also in relation to what it would term the ‘Orient’. On the other hand, 
Egypt and other  territories of  the Ottoman Empire were discovering new  facets of European 
ways  of  life  which  included  the  technological  and  scientific  means  that  allowed  for 
development,  influence and dominance. The  impact still has repercussions on relations today, 
and  at  a  distance  of  more  than  two  hundred  years  is  perceived  as  a  line  of  demarcation 
between the pre‐modern and modern eras in the Middle East in particular and Arab countries 























Roman  figuration’  of  a mare  nostrum  linked  to  a  Latinised  ancestry,  a  European  past  and 




The  relationship  between  France  and  the Mediterranean  is  a  long  and  important  one which 





The  strategic  appreciation  by  France  of  the Mediterranean  stretches  a  long way  back. Balta 
prefigures the incursion into Egypt by going deeper and further into Europe’s discovery of Arab 
culture  and  the  South  shore  of  the Mediterranean,  following  the  interactions  in  the Middle 











In  1798,  a  strategic  vision  of  the Mediterranean  is  developed  that  supports  the  invasion  of 
Egypt.  Talleyrand,  at  the  time  Minister  for  foreign  affairs  at  the  Directory,  noted  that  the 
Mediterranean  should  be  exclusively  a  French  sea  and  that  France  should  dominate  its 
commerce against its British rival. The French invasion of Egypt was a key element in actualising 



















of  Iraq  at  the  start  of  the  present  century,  France  portrayed  itself  as  freeing  Egypt  from  the 
yoke of the Mamelouks and extending the light of civilisation from Europe to the Orient. Henry 
Laurens notes the exercise of justification for the campaign, noting that Napoleon invented the 
idea  of  the  ‘civilizing  mission’,  from  then  on  the  ‘main  theme  of  the  European  colonial 
undertaking.’  The  civilizing  mission  had  been  an  important  concept  in  the  historical 
development of Europe up till  then;  it was now ‘essential’  in the West’s relationship with the 
Orient. This  spirit  is  clearly defined  in  the preface of  the La Description générale de  l’Égypte, 




One  way  of  achieving  those  goals  was  through  the  construction  of  an  unequal  relationship 
between Europe and the Arab  lands on the basis of power  relations.  Important elements  like 
weaponry,  technology  and  the  development  of  new  concepts  through  innovation  were 
unequally  enjoyed.  The  dawn  of  modernism,  argues  Balta,  seems  to  have  created  a  gulf 
between the two sides. Balta also points out how what started off as a project which could have 
harboured  a  lot  of  potential  and  beneficial  outcomes  for  all  sides  started  to  go  wrong  as 
European ideals came up against serious limitations. These limitations included the corruption 
of  the  1789  French  Revolution  ideals  and  European  double‐dealings  in  promoting  liberation 
from  the Ottoman  Empire while  seeking  colonial  benefits  through  the  establishment  of  new 
power  structures.  The  European  powers  started  to  invest  heavily  in  the  commercial  and 
transportation infrastructure of the Middle East but did so for their own benefit.130  
 
The North and  the South are  closely  linked  in a  relationship  of  imbalance up  till  today. Balta 
argues that the North bears part of the  responsibility, but so do the South  leaders, especially 
‘the self‐fashioned Bonapartes’.  In terms of a project, the French  incursion into Egypt has had 
far‐reaching consequences by allowing for an  intercultural  confrontation across various  levels 























above.  Interestingly,  Siegfried  mentions  the  proportionate  element  and  the  feeling  of  being 








Chambers also adopts a view that  subverts Pirennes’  regarding  the Muslim/Arab conquest of 
the Mediterranean having split  the space. Chambers believes this event brought Europe back 
into  the Mediterranean  and  the Middle  East.  The  Arab  conquest  of  the Mediterranean  has 
significant  relevance  to  and  important  repercussions  on  European‐Arab  relations  today  and 
attempts at forging intercultural and inter‐religious dialogue. Interestingly and controversially, 
Chambers  suggests  “illegal” migrants are perpetuating  this  influence and  ‘revitalizing’  Europe 
with  new  blood  from  the  South  and  East.133.  Chambers  draws  telling  connections  between 
migration in the past and in the present (emigration turned to immigration in Italy), colonialism 
(Italy’s dreams of Empire in the nineteenth century) and Naples’ sense of identity in Europe and 
the  Mediterranean,  which  like  that  of  other  cities  is  rather  monolithic  and  closed  off  to 
observations of  interconnectedness of  the  type  Chambers makes. Chambers  refers  to Walter 
Benjamin  to  note  that  even  if  the  ‘disciplined  repression  of  the  past  were  to  be  recognized, 
cultural  closure  would  continue  to  be  popularly  enforced  in  the  name  of  national  unity  and 
cultural autonomy.’134  
 
Chambers  poses  some  important  questions  about  European  identity  and  how  the 
interpretation  of  Europe’s  history  and  its  present  identity  tends  to  exclude  multiplicity  and 
favours hegemony and a monolithic view. In practice, Chambers argues that Europe perceives 
and represents itself as Christian, removing the Muslim and Jewish elements from the common 
history  to a  safe distance with which Europe can engage, but not belong  to. Chambers notes 
that Europe has had issues with the Muslim and Jewish faiths for a long time, being represented 
as  both  the  external  and  the  internal  enemy  at  different  times.  Nowadays,  the Muslim  and 
Jewish faiths are still seen as radically (literally, from the roots) different from Christianity; this 



















The  integration  of  Islam  in  European  consciousness  has  been  problematic  for  centuries.  The 
migration  and  attempted  assimilation  of  Muslim  communities  from  North  Africa  in  French 
mainland  society  faced  and  arguably  failed  a  particularly  tough  test  between  the  end  of  the 
nineteenth  century  and  throughout  the  twentieth. While  attempts  at  controlling  the Muslim 
presence  in  North  Africa  by  the  European  colonial  masters  followed  general  guidelines 
(although one cannot speak of structured policies, as in the case of the ‘myth kabyle’ in Algeria 
and Morocco),  migrants  to  l’hexagon  experienced  resistance  and  disorientation,  particularly 
due to the existing perception of believers of the Muslim faith.  
 
Here as well  lies  the distinction which  European discourse  in general makes between Europe 
and the Mediterranean. This distinction helps distance Christianity on the European side from 
Islam  and  Judaism on  the Middle  Eastern  side.  It  could  be  the  case  that  if  general  discourse 
















The modern  development of  the concept of a  ‘European  lake’  found  its  roots  in  the Classical 
age and  ironically purported  itself  as an attempt  to be  inclusive and unify,  rather  than divide 
the  Mediterranean.  As  pointed  out  with  reference  to  comments  by  Balta  earlier,  European 




‘humanism,  as  generally  understood,  has  contributed  to  restricting  an  understanding  of  the 



















Louis  Bertrand,  who  will  be  commented  on  later  at  greater  length  in  sub‐chapter  1.2.c. 



















the Mediterranean  is  the  acknowledgment  of  the  divisions  brought  about  by  the  imbalances 
and  injustices  which  the  people  of  this  sea  have  experienced  and  still  experience.  Past  and 










Western  tradition. Ziauddin Sardar argues  that Muslim thinkers  like him hail  from a  tradition  far older  than  the 
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Bologna,  the  intangible  heritage  of  the Mediterranean was  highlighted,  but  unfortunately,  in 
situations that recall the prioritising of politically and economically sensitive issues over cultural 




ii.   Secondly, and  in  relation to the first point,  the theory of the “clash of civilizations” by 
Huntington needed  refuting. Coutel  links Pirenne’s  theory on  Islam having divided  the 
Mediterranean to Huntington’s own.142  
 
Coutel  notes  that  well‐meaning  references  to  Braudel  and  André  Siegfried  do  not  suffice  to 
challenge  such  theories, even  though  they do provide  sound  frameworks  from which  to  start 
doing this. Coutel refers to Siegfried who writes: ‘In spite of the fact that the Mediterranean still 
benefits from the image of being a traditional cradle of civilization of cultures and religion, it is 





lines  and  by  engaging  in  a  serious  attempt  at  addressing  them.  Coutel  proposes  doing  so  by 
looking at the works of three intellectuals to find a way forward: 
 
i.  The  first  of  these  is  Jeanne  Ladjili‐Mouchette,  a  Tunisian  jurist.  She  looks  at  the 
epistemological and legal frameworks of the Mediterranean, with the Latin system on the one 
hand and the Islamic one on the other, and seeks the common links between the two. In other 
words,  she  seeks  for  a  commonality  which  addressees  the  Mediterranean  itself.  Ladjili‐
Mouchette  tries  to  challenge  the  obscuration  (‘occultation’)  of  the  Mediterranean  that 




























in  the  Mediterranean,  a  sea  bordering  lands  and  in  between  lands.  The  sea  allows  for  a 









established,  Mediterranean  equilibrium,  as  can  be  seen  throughout  history  (‘équilibre 




caricature  (‘caricature  grotesque’)  of  the mare  nostrum which Mussolini  created  through  the 
Fascist  perversion  of  Rome  (‘dégredation  fasciste  de  la  romanité’).  Coutel  believes  this 
perversion  contributed  to  the  decline  of  the  humanist  concept  of  the Mediterranean  and  its 
Roman heritage.  Conversely,  one  could  argue  one  led  to  the  other  and  one  ought  not  to  be 





reference  to  the  framework  of  the  UpM.  In  ‘Quel  ethos  nouveau  pour  l’Europe?’  Ricoeur 
proposes  to  overcome  the  divisions  within  Europe  by  adopting  three  integrating  models 
(‘modèles  intégrateurs’)  of  the  historical,  religious  and  political  diversity  of  Europe  and  the 
Mediterranean. The starting point is this diversity itself. The three models consist of: 
1.   The  model  of  translation:  this  is  needed  in  order  to  generate  the  respect  of  the 
Mediterranean  languages.  Coutel  refers  to  Alexandria  as  the  symbolic  centre  of  such  an 
enterprise; 
2.   The  exchange  of memories.  Ricoeur  calls  ‘échange  de mémoires’  the  effort  that  each 
European and Mediterranean partner should make to review one’s own history with the eyes of 
others.  The  aim  is  to  really  acknowledge  the  situation  of  the  other,  and  go  beyond  facile 
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enthusiastic  interpretations  of  the  past.  These  interpretations  contribute  to  the  creation  of 
near‐mythological  periods  of  time  related  to  particular  places  which  contrast  greatly  with 
depictions of a divided Mediterranean in the wake of the Arab conquest.  
 
Al Andalus  has been  inspirational  to  the  role  the Cahiers du Sud played  in  the debate on  the 
Mediterranean  in  Provence  in  the  early  twentieth  century.  Cahiers  du  Sud was  born  of  an 
encounter  between  Jean  Ballard,  its  director,  and  Marcel  Pagnol.  Its  vision  is  of  a 
‘Mediterranean,  humanistic  man’  who  enjoys  a  significantly  encompassing  perspective  of 
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is why Lorca’s work  continues  to attract  the contemporary  imagination with  some  force. This 
attraction  is  not  found  in  the  temptation  to  romanticize  the  Arab  conquest  of  the 
Mediterranean. What  attracts  us  to  the work  of  Lorca  and  others  like  him who  perceive  the 
Mediterranean as a plural event,  is  the need  to  reassess  (now more  than ever)  the European 
perception of the South and the East of this sea.’150 
 
Baldacchino  notes  that  Lorca’s  views  resonate with  today’s  cultural  operators who  challenge 
the concept of the divided Mediterranean and envisage the opportunity to establish a project 
that aims at establishing equal relations between the North and the South. Baldacchino notes 
that  Lorca’s  beliefs  expose  current  resistance  to  any  such  project  based  on  equality  and 
solidarity: 
 
‘This  is also where  the colonialist perception of  the South as being  ‘subordinate’  to  the North 
must be seen for its absurdity and irrelevance. Yet as the fallacy of colonial perceptions are seen 
for  what  they  really  are,  one  cannot  forget  that  we  live  in  a  time  when  Islamophobia  has 
become  an  excuse  to  denounce  terrorism,  and where  the  vehement  intolerance  of  a woman 
wearing a burka in the streets of Paris, Rome or London is becoming increasingly common’.151  
 
While a European  critical  voice  like Baldacchino  or Chambers  subscribes  to  such views which 
criticise  the  attitude  of  the North  toward  the  South  on  the  basis  of  a Mediterranean  project 
which is fraught with imbalances, a voice like Kahena Abbes, from Tunisia, provides a reflection 
on the freedom of expression and the liberal way of life that encouraged the arts and sciences 
to develop  in  the Alhambra  in Andalusia  in  contrast with  the  subsequent decline  suffered by 
Arab‐Islamic  culture which  persists  till  today. Al  Andalus  is  described  as  a  type  of  globalised 
world  of  the  time. He  draws  a  parallel with  the  awakening  experienced  by  today’s  Tunisians 
thanks to their revolution but warns against the encroachment of Islamic extremism which may 
block  progress.  He  challenges  the  extremists’  view  of  themselves  as  having  the  only  correct 
answers by noting that it is man’s duty to fulfil God’s will by being creative rather than by being 






















and  analysis  necessary.  Khoury  uses  a  powerful  image  to  identify  the  touch  points  where 
Mediterranean cultures  interact but also  suffer  from situations which give  rise  to  conflict. He 
refers to the Straits of Gibraltar and Palestine, which act as the hinges of the Mediterranean, as 
the  geographic  contact  points  between  North  and  South  and  which  are  still  closely  tied  to 
colonial memory and suffer from conflicting interests with no resolution in sight.153  
 
By attempting  to  ‘re‐think’  the Mediterranean, Omar Barghouti  and Adrian Grima attempt  to 
dis‐place  conventional  views  of  the Mediterranean  in  order  to  re‐contextualise  the  space  in 











needed  change. He  argues  that  of  the  three  sides  of  the Mediterranean  namely  Europe,  the 
Arab  countries  and  the  Balkans  only  Europe  seems  to  have  a  holistic  vision  of  the 
Mediterranean. This  is mostly based on  its own beliefs of what the Mediterranean should be, 

























From  this  perspective,  the Mediterranean  is a  choice, not a given. This means developing an 
acknowledgement and use of diversity and contamination which does not find one’s home in a 
unitary Mediterranean but builds a home as a  ‘collective’. Pointing out a paradox, Stillo notes 





In order  to develop  the concept  of  the Mediterranean  further along  the  lines of a project of 
one’s own making, but reeling it back in with projects which have been undertaken with various 
degrees  of  success,  it  is  worth  looking  at  two more  processes which  are  important  parts  of 
recent history as well as contemporary politics with direct  impact on the Mediterranean. The 
two examples discussed deal with projects which have been founded on a will to manage things 
differently  and  foster  change  and  are  motivated  by  a  strong  vision  to  address  gaps  and 
mismanaged relationships of the kind already discussed. Nevertheless, these visions are driven 
by agendas that are at best not unrelated to realpolitik and at worst fail in their implementation 
due  to  the  lack  of  clear  communication,  poor  intercultural  dialogue,  assumed  or  imposed 
common goals and far fewer resources than is really needed. The first of these examples is the 
Euro‐Med Partnership  (EMP). The  second,  though arguably difficult  to distinguish at  times,  is 
the French political vision for the Mediterranean. 
 
An  interesting  overview  of  the  process  dealing  with  relationships  in  the  Euro‐Med  area  is 
provided by Federica Bicchi who refers to previous literature and critiques it in order to identify 
how  the  European Community  (EC)  and  later  the  European Union  (EU)  has,  since  the  1970s, 
tried  to  influence  and  even  shape  the  Mediterranean  in  a  ‘civil’  or  ‘normative’  way  by 
influencing  the  politics  in  the  region  ‘by  making  use  of  three  means:  conceptualisation, 
institution engineering and agenda setting.’  In other words, Bicchi  looks at how the European 
community  has:  i.  actively  used  its  powers  to  build  a  concept  of  a  Mediterranean  region 
through  political  means;  and  ii.  done  so  by  using  its  own  European  experience,  with  mixed 
results. Bicchi  compares  the EMP with previous efforts of  the EC/EU  to address  the  southern 
Mediterranean.  The  EC/EU  has  pursued  its  aim  of  region  building  in  the  Mediterranean  by 
adopting a number of strategies: 
i. First,  by  adopting  the  Global  Mediterranean  Policy  within  which  the  concept  of  a 
“Mediterranean region” came to be enshrined in European external relations; 
ii. Second, it set up the multilateral institutional framework created by the EMP;  
iii. Third,  the  EMP  has  changed  since  1995,  particularly  in  light  of  the  fall  of  the  Soviet 
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more  unitary  approach  to  non‐EC  countries  in  the  Mediterranean  following  the  Global 
Mediterranean Policy developed  in  the early 1970s. This was  followed by a  changing political 
background at EC level highlighting the shift towards a coherent Mediterranean policy mostly in 
terms of trade in the 1970s‐1980s. The subsequent southern enlargement of the EC in the early 
1980s  effectively  split  the Mediterranean  in  terms  of  development  policy  and  trade  and  the 
Global Mediterranean Policy lost much of its value. In its stead, the EMP tried to redefine Euro‐
Med relations in the early 1990s. A number of tools were designed for this purpose, not only of 
a  commercial  nature,  and  these  included  the  setting  up  of  the  Euro‐Med  Parliamentary 
Assembly.159  
 
Therefore,  it may  be  argued  that  the  EMP  primarily  sought  political  ends  through  economic 
means.  It may  be worth  asking whether  EU policies  promoting  democracy  through  trade  did 
contribute to the Arab Spring, even if  it may have done so indirectly by contributing to, rather 
than  challenging,  the  gap  amidst  the  population  in  economic  terms  and  doing  nothing  but 
helping preserve and consolidate the democratic divide among those who had power and those 




this  process  was  arguably  meant  to  highlight  the  political  benefits  deriving  from  economic 
cooperation.  In  other  words,  the  opening  of  markets  was  intended  to  cement  political 










was  ‘[m]otivated by domestic politics and  rooted  in national  foreign policy priorities’  and was 
‘tainted  […] by a postcolonial discourse’.  The UpM  in  practice  is  of  puny  intellectual prowess 
compared to earlier French‐inspired visions by the likes of Valéry and Ricoeur, discussed earlier. 















much  should  be  invested  in  such  a  project  rather  than  attempt  to  start  afresh  by  taking  the 





One  of  the  limitations  inherent  to  the  process  from  the  very  beginning  comes  from  the 
weakness of non‐state direct participation:  
 















Therefore,  in  commenting  on  the  possible  debilitating  effects  of  the UpM at  planning stage, 
mainly with regard to issues of exaggerated centralisation as a means of strengthening security 
and control and the marginalisation of the non‐official spaces and actors, Balfour prefigures, if 
not  completely,  the  true  shortcomings  the  process  would  be  coming  up  against  in  its  early 







of  centuries.  This  reflection will  receive  greater  attention  in  later  sections,  particularly 1.2.c. 
Colonialism.  However,  it  is  already  worth  noting  that  reflecting  particularly  on  France,  Jean 
Carpentier and François Lebrun note that the mare nostrum has come to an end and that the 














European economic and political union, which  involuntarily but  inevitably entailed  turning  its 
back  on  the  Mediterranean  (‘un  long  désangagement  culturel  et  scientifique  autant  que 
politique et économique à l’égard de la Méditerranée’).164 Echoing Cassano and Zolo, they ask 
whether Mediterranean  societies,  deprived  of  their  centrality,  following  the  discovery  of  the 
New  World,  which  is  never  recovered,  and  further  hindered  by  European  union  and  the 
growing  international  dimension  of  the  United  States,  are  condemned  to  get  to  grips  with 
globalisation of the trans‐Atlantic and trans‐Pacific type. It is also worth asking whether French 
initiatives  addressing  the  Mediterranean  have  helped  counter  this  long  process  of 
marginalisation.165  
 
By means of  focusing on one particular element,  to be developed and expanded on  later,  the 
Saint  Simoniens  represent  an  intellectual  high  point  in  the  French  project  for  the 
Mediterranean. They accompany the French campaign by developing the first sustained ‘global 
representation’ of the ‘Mediterranean system’. This term is used by Michel Chevallier in 1832 in 
the  newspaper  Le Globe.  Chevallier  dreams of  an  alliance  between  the West  and  the Orient 
with the Mediterranean as the ‘point de ralliement’ (common ground). Chevallier envisions the 
Mediterranean as a  ‘vast  forum’ which addresses all  the  issues which  impact upon  its divided 
populations, and the space is described as the potential ‘bridal bed’ of the West and the Orient. 
Chevalier also uses a number of important visionary terms such as ‘Mediterranean nations’, ‘the 
Mediterranean  territory’  and  ‘Mediterranean  confederation’.  In  a  similar  vein,  in  1833  Père 
Enfantin calls for a ‘great communion’ of the Mediterranean. As pointed out by Emile Barrault 

















The  aim  of  this  section  is  to  provide  a  deeper  analysis  of  what  contributes  to  the  sense  of 
commonality  in  the  Mediterranean  space.  This  is  done  in  order  to  identify  and  adopt  a 
framework within which  to address how cultural  relations and cultural expression  have been 
influenced by this sense of commonality. The research also aims to identify the ways in which 
cultural  relations  and  cultural  expression  have  contributed  to  the  formation  of  a  common 
space. While Fabre notes that historians of the Mediterranean following Braudel and Georges 
Duby focus less on the unity of the region and more on the complexity and conflict in its make‐










commonality  among  Mediterranean  societies.  The  Mediterranean  is  rich  with  multiple 
expressions of  culture which cannot be  subsumed under a unitary  concept of Mediterranean 
expression  of  culture.  Nevertheless,  the  diversity  of  cultural  expressions  allows  for  common 
elements to be identified between different societies and communities in the region.  
 
It  is worth noting that Adnan Husain discusses religion as one of the most  important  features 
the  Mediterranean  has  in  common,  and  notes  that  although  there  is  not  one  religion,  the 
systems  of  beliefs  accompanied  by  traditions  and  whole  ways  of  life,  including  cultural 
expression,  provide  a  wider  sense  of  commonality  within  the  Mediterranean.  The  research 
acknowledges  its  debt  to  Husain’s  approach,  and  adopts  it  by  adapting  it  to  an  analysis  of 
cultural expression itself serving as a basis of commonality in the Mediterranean.169  
  
The  research  aims  to  look  at  cultural  expression  as  a  means  of  revealing  socio‐historical 
circumstances. The expression of culture through the arts, in terms of production and creative 
collaboration  is an area of the Mediterranean which necessitates a deep and clear analysis  in 
order  to  establish  the  relationship  between  a  society  or  a  community  and  its  socio‐historical 
circumstances. The analysis of  cultural expression undertaken by  the  research aims  to  reveal 
the situations that circumscribe the producers and users of such expression. The comparative 
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While  not wanting  to  be  guilty  of  charges  of  immobilism which  as  pointed  out  by Harris  are 
prevalent among views on the Mediterranean that promote the lack of change and safeguard 
qualities  which  are  believed  to  have  been  carried  on  from  the  past,  it  is  worth  considering 
interesting questions used to  identify elements of the ancient Mediterranean that have great 
importance  for  today. Among  these  is one which discusses the extent of  cultural unity  in  the 
Mediterranean.  Harris  asks  ‘whether  the  Mediterranean  environment,  and  the  immediate 
human  reaction  to  it,  brought  about  any  noteworthy  commonalities  of  culture.’170  This 
perspective provides a strong foundation to the research in contemporary cultural settings and 
a  sense  of  continuity  between  the  history  of  the Mediterranean  and  its  current  realities.  In 
order to  resist diluting different elements to the status of an  immense, but  insipid, soup,  it  is 
worth  heeding Harris’  critical  perspective  regarding  unity  being  linked  to  distinctiveness.  It  is 
also  worth  taking  note  of  Harris’  argument  noting  that  discourse  in  favour  of  ‘cultural 





One  of  the  key  elements  of  commonality  in  the Mediterranean  is  the  colonial  heritage  that, 
taking note of the particular ways  it has  influenced different people, has been shared among 
many people of the Mediterranean. Searching for commonality is not an end in itself, but rather 
a  means  through  which  the  research  can  identify  common  traits  in  cultural  expression, 
including challenges and opportunities, with which to address the space as a whole. The same 
applies  for  its  analysis  of  colonialism  and  the  effect  of  colonialism on  today’s Mediterranean 
societies. The research does not aim to provide a historical analysis for its own sake: rather, it 
aims  at  referring  to  history  and  social  and  political  circumstances  in  order  to  provide  a 




and  postcolonial  present.  The  past’s  shadows  on  the  present  are  heavy,  memories  are  in 
conflict,  legacies  struggle  to  assert  themselves,  interpretations  clash,  and  work  in  favour  of 
clarity  is  needed.  In  terms  of  the  research,  part  of  this  work  is  related  to  observing  and 
analysing  the  realities  on  the  ground,  and  included  in  these  realities  are  the  work  and 
developments,  on  social,  economic  and  cultural  levels,  which  cultural  operations  bring  with 
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and  Way  Forward  take  into  consideration  this  past.  Fabre  asks  with  what  means  and  how 
should  we  assess  the  legacy  of  colonialism  on,  among  others,  the  cultural  sphere,  and  the 
research  addresses  this  question  in  the  context  of  contemporary  cultural  relations.  It  is  also 
important to note that a major tenet of colonialism, namely the concept of the civilising mission 





Zolo  puts  himself  an  important  question  which  is  significant  to  all  research  about  the 
Mediterranean, including the present one. He asks whether, given all this research and wealth 
of  knowledge  and  experience,  one  can  nonetheless  speak  of  a Mediterranean  in  terms  of  a 
recognisable construct. And if so, what is it that justifies this construct being treated with such 




and  geographies  that  contributed  to  its  shared  stories  and  developments  in  the  past, 
and still do; 




iv. Fourthly,  the  construction  of  ‘greatness’,  as  described  by  Braudel,  in  terms  of  the 
civilisations  of  the  Mediterranean,  their  inter‐connectedness,  their  cross‐fertilisation, 
their pervasiveness (also outside the Mediterranean space) and their persistence.173  
 
From  a  contemporary  perspective,  and  on  a  level  that  serves  as  a  further  reality  check  for 
idealised interpretations of the Mediterranean, Charlotte Huygens provides a powerful take on 
the  space by making use of  contemporary art  that addresses problems  in  the Mediterranean 









174  HUYGENS,  Charlotte  (2002):  ‘Multiplicity:  Euro‐Med  relations  in  contemporary  artistic  creation’, 












In  discussing  how  to  define  common  ground  in  relations  between  Europe  and  the 









shore,  to  a  certain  extent  subsumed  within  the  label  of  ‘Christian  civilization’,  and  the 
illiberal/authoritarian  Southern  shore,  generally  linked  to  the  ‘Islamic  civilization’  of  the 
Mediterranean. Demmelhuber  claims  that  the great  legacy of  the Mediterranean  throughout 







‘the Mediterranean  does  not  constitute  a  truly  common  identity.  The  same  accounts  for  the 
much  larger  Euro‐Mediterranean  space.  Its  members  do  not  share  one  cultural  tradition, 




to  re‐discover  and  establish  foundations  which  are  much  stronger  than  mere  tradition  and 























small  common  denominator,  the  feeling,  the  idea  and  the  awareness  of  a  specific  Euro‐
Mediterranean entity […] is existent.’179  
 
Demmelhuber  explains  this  idea  serves  a  very  precise  purpose,  and  was  developed  by  the 
European side. He notes that ‘the idea of such an entity was an absolute prerequisite from the 
EU’s  perspective  to  launch  a  common  approach  to  the Mediterranean  in  the  early  1990s.’180 
However,  he  takes  the  argument  forward  by  taking  a  step  back  when  he  describes  the 
Mediterranean as ‘transnational’, predating nations, cutting across them and possibly outliving 






contribution  to  the  richness  (and  possibly  unity)  of  the  Mediterranean.  Zolo  also  makes 
reference to the work of Horden and Purcell who follow in Braudel’s steps to analyse the unity 








partial  critique  of  Braudel’s more  holistic  thesis,  Horden  and  Purcell  would  argue  that  in  the 
twentieth‐century modernization has had a disintegrating effect. On the other hand, however, 
the  absorption  of  new  methods  and  techniques  need  neither  demolish  the  peculiar 
characteristics  noted  by  Peristiany  and  Pitt‐Rivers,  nor  otherwise  make  the  region  seem 






‘The  three  competing western‐moving  religious  cults  to  which  the Mediterranean  gave  birth 
always meant to adore the same one God; alas how many misdeeds have been committed in his 
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religiously  to do good and to  shun evil. However  important  it may  still  be  in  varying degrees, 
religion is by no means its sole defining socio‐cultural quality.’184  
 
This  is  why  cultural  expression  is  a  valuable  lens  through  which  one  can  assess  the 




In  terms  of  geography,  Fabre mentions  Elisée  Reclus,  author  of  the monumental Géographie 
Universelle,  which  also  focuses  on  the  Mediterranean  region  following  Candolle’s  lead.  The 
Mediterranean  is  presented  as  a  sea  that  joins  three  continental masses,  a  great mediating 
agent which  brings  their  peoples  together.  The Mediterranean  is  presented  as  the  cradle  of 
European civilisation  due  to  its  strategic position of  contact between Western,  Southern and 
Eastern  civilisations.185 Within  a  French  perspective,  it  is  also worth  referring  to  Reclus who 
quotes  Plato  on  the  commonality  of  the  Mediterranean  in  the  following  way:  ‘Comme  des 
grenouilles autour d’un marais, nous  sommes  tous assis au bord de  la mer’.  Fabre notes  that 
Reclus  emphasised  the  commonality  of  the  Mediterranean:  a  ‘mer  de  junction…entre  les 
Aryens, les Sémites et les Berbères’. Anne Ruel positively evaluates Reclus and notes that: ‘avec 
lui,  la  Méditerranée  devient  une  valeur.’  Fabre  refers  to  Paul  Vidal  de  la  Blanche  and  Louis 
Gallois  who  emphasise  the  power  of  the Mediterranean  to  generate  richness  in  civilisations 






Balta  notes  that  historically Mediterranean  societies  strove  for  difference  and  asserted  their 
characteristics, even though they could not help sharing identities and copying one another. In 
spite  of  the  strong  urge  to  differentiate  oneself  from  the  other,  ‘few  regions  in  the  world 
witness  such a mix of  races and blood and cultures mutually bred.’ Balta  calls  the capacity of 
each people to maintain its identity the ‘Mediterranean miracle’. Identities have changed over 
time,  but  persisted.  Balta  stresses  the  historical  links  in  civilisational  and  cultural  expression 
with reference to the Ancient Greeks being tied to Pharaonic Egypt, and on to Byzantium and 
Islam.  In  his  analysis,  Balta  also  shows  how  the Mediterranean  is  tied  to  three  strands,  not 
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John Baldacchino  provides  a  good  reflection  on  the  commonality  of  the Mediterranean with 
regard  to  it  providing  a  home  to  many  people,  both  from  within  and  outside  the  space. 







remains with  us.  In  this we  could  assume  that  the  narrative  of  the  journey  and  the  polity  of 
doubt come together as the nostalgic return to an end that is historically postponed.’188  
 
Baldacchino  notes  that  the  journey  is more  important  than actually making  it home, and  the 
journey which feeds the  idea of “going home” needs to be maintained  in order to  inspire the 
feelings  related  to  return;  the  end  is  postponed,  otherwise  the  sense  of  returning  is  ended 
through  completion.  Therefore,  the  home‐bound  traveller  postpones  the  arrival  to  postpone 
the  end  of  the  journey  and  thus  keep  fuelling  the  nostalgia  (for  home)  and  the  related 
experiences  and  creativity  bound  to  this  particular  time/space  positioning.  Regarding  the 
concept of homecoming in the works of artists, Baldacchino notes:  
 







modernity  have  ‘inhabited’  and  defined  the  Mediterranean  as  a  common  cultural  horizon 
founded on difference. He does not harbour any illusions on how the space is ‘shared’. Instead, 
he  recalls  Camus’  reflections  on  how  he  identifies  ‘the  light’  that  Mediterranean  men  and 
women ‘have been able to keep.’ We are reminded that Camus’ statement is further qualified 
with a desire that becomes admonition: ‘just as the Mediterranean sun is the same for all men, 
the effort of men’s  intelligence  should be a  common  inheritance and not a  source of  conflicts 
and murders.’ 
 
Baldacchino  comments  on  the  definition  of  the Mediterranean  in  relation  to  boundaries  and 
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‘[t]o  look at history’s horizon  is  to engage  in a continuum that presents  itself as a permanent 
race between Achilles and the tortoise where any argument for a closure of history’s meaning 
proves to be a fallacy. When it comes to the Mediterranean, the lesson is further radicalized at 
source:  “If  the Mediterranean  has  done  no  more  than  force  us  out  of  our  old  habits  it  will 
already have done us a service.”’ 
 
Turning  to  current  practices,  Baldacchino  also  provides  an  insight  into  Mediterranean 
commonality  in  terms  of  common  behaviour.  He  argues  that  ‘the  grammars  of  blasphemy, 
prayer, history and story alike attest and in turn create a presence where one stands in awe of 
the vastness of those horizons by which human beings have made their history.’ In these cases, 
minor  details  in  the  cultural  imagination,  for  instance  ‘an  octopus  being  dried  in  the  sun  to 
soften  and  made  palatable’,  or  the  way  the  Mediterranean  peoples  share  similar  lifestyles 
without  necessarily  ascertaining  a  ‘common  origin’,  bear  considerable  significance  to  the 
‘overall horizons of the making of the historical imagination.’191 
 





















than  the  past,  it  is  worth  referring  to  Homi  Bhabha  and  his  arguments  about  hybridity.  As 
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‘Hybridity,  where  new  meaning  is  located,  emerges  in  cultural  crossroads,  such  as  the 
borderland,  emanating  from  this  “third”  space  that  opens  up  in  the  dynamic  interaction  of 
cultural contacts based on difference.’194 
 








spaces”  it  is  difficult  to  scrutinize  frontier  identity,  because  theories  today  are  not  conceived 
from  a  “critical  distance”  but  from  a  similarly  ‘in‐between’  space where  subjectivity  is  being 
created as a form of resistance.’195 
 
The  identification  of  the  Mediterranean  with  a  space  which  gives  rise  to  the  possibility  of 
developing  these  in‐between  spaces  for  cultural  expression  to  give  a  voice  and  a  location 
outside  traditional  structures  to  previously  un‐identified  or  simply  unheard  sectors  of  the 
Mediterranean is an exciting prospect. Nagi‐Zekmy notes that: 
 
‘The  quest  for an  idea  that expresses  this  “third  space”  of enunciation  that would  be  able  to 





194  NAGY‐ZEKMI,  Sylvia:  ‘French  Figs  or  Figues  de  Barbarie:  Hybridity  in  the  Beur  Imaginary’, 
































Fabre  and  Jean‐Claude  Izzo  comment  on  the  aspects  related  to  the  perception  of  origin  and 
authenticity  with  regard  to  the  Mediterranean.  They  note  that  ‘the’  Mediterranean,  so  to 
speak, cannot be captured  in terms of a search for  its  ‘assumed authenticity’ or  its  ‘mistaken 
essence’. They note that the search for the origin is accompanied by ‘a distance from the origin’. 
They note they are not searching for an ‘illusory’ identity. Fabre uses the image of genealogy in 
referring  to  his  search  for  the  multiple  ‘Mediterraneans’  and  the  multiple  origins  of  the 
Mediterranean. Fabre also refers to the  issue of  ‘representation’, of which there are many of 
the  Mediterranean,  all  based  on  fusions  of  history  and  fiction,  narrative  identities  and 
texts/words.  Interestingly,  Fabre  notes  ‘the’  Mediterranean  did  not  always  exist  in  terms  of 




West  and  East,  may  sound  naïve.  The  same  goes  for  labels  such  as  those  applied  to  the 
Mediterranean e.g. blue, and the identification with thyme, olive trees and wine. This does not 
mean they are not valid, but they are certainly not representative enough and are convenient 
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misery  and  tragedy  and  the  opportunities  to  overcome  the  challenges  through  critical 
analysis.201  
 













‘Instead  of  trying  to  propose ways  of  going  around  the  labels,  I  think  it  is more  immediately 
useful  to admit at the outset  that  they exist and have  long been  in use as an  integral part of 
cultural  history  rather  than  as  objective  classification  […]  For  that  reason,  we must  take  the 
labels seriously.’203  
 
This  line  of  perception  and  critical  approach  recalls  Herzfeld’s  proposal  for  a  practical  way 
forward:  
 
‘To  Muslims  who  talk  about  “the  West”  or  to  an  American  who  talks  about  “Islam”,  these 
enormous  generalizations  leave  behind  them  a whole  history,  enabling  and  disabling  at  the 
same time […] And we must note immediately that it is always the West, and not Christianity, 
that  seems pitted against  Islam. Why? Because  the assumption  is  that whereas  “the West”  is 
greater than and has surpassed the stage of Christianity, its principal religion, the world of Islam 
–  its  varied  societies,  histories  and  languages  notwithstanding  –  is  still  mired  in  religion, 
primitivity, and backwardness. Therefore, the West is modern, greater than the sum of its parts, 




Taking  the  right  approach  towards  the  role  of  religion  in  society  is  complicated.  It  seems  to 
leave one  in a tangle whatever one does.  If one tries to move away from, or past,  religion,  in 
order to discuss other issues, for instance the central role of culture, as done by Ziauddin Sardar 
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Fathia  Baccouche  provides  a  controversial  and  challenging  interpretation  of  conflict  in  the 









and  only mastering  such  skills may  address  these  challenges  effectively.  Therefore,  in  saying 
that  ‘the  major  problem  between  the  two  sides  of  the  Mediterranean  is  a  cultural  one’, 
Baccouche also identifies the way forward by recognising the importance of culture to deal with 
fundamentally  cultural  problems  that  have  repercussions  throughout  society.  In  a  related 
manner, but within an approach which is distinct, Gema Martín Muñoz notes that the West did 
focus on religion and culture in judging Arab and Muslim behaviour, but did so restrictively and 
unavoidably  through  a  Western  mindset,  in  so  doing  excluding  considerations  of  socio‐
economic import that would have been beneficial to both.210 
 









Writing  in  1996,  Baccouche  complains  about  Arab  countries  missing  the  more  recent 
developments  in  technology,  and  in  so  doing  not  being  able  to  respond  to  Western 
representations  of  Arabs.  As  shall  be  discussed  later  (in  Section  2.2.  Outcomes)  things  have 
changed in the  last decade  in terms of representation through the media and have reached a 






to  perceived  ideas],  is  scrutinising  social  realities,  in  the  knowledge  that,  as  the  Lebanese 
                                                             












not a complete or  finished organism but rather a body  in constant evolution,  transforming  its 
identity,  its  conceptions,  its  culture  and  its  institutions  as  new  circumstances  and  situations 











Perceptions  of  Arab  and  Muslim  communities  by  Europeans  are  not  simply  based  on 
observations and experiences that take place in the South littoral of the Mediterranean. Rather, 
and this is particularly more true in recent history, in light of the phenomenon of the migration 








multiculturalism  still  view  Islam  in  its  Islamist  form  and  as  a  threat  to  the  European  order. 
Therefore,  they  ‘prefer  that  exchange  be  limited  to  the  flow  of  money  and  goods  but  have 
reservations in terms of people.’213 
 
Intercultural  interaction  between  the  North  and  the  South  in  Europe  is  not  the  focus  of  the 
research, but will be  referred to because of the  insights  into general North‐South  relations  in 
the Mediterranean it provides. With specific reference to Marseilles, Chambers notes that the 
Third World is no longer maintained at a distance ‘out there’ but has begun to appear ‘in here’; 
the encounter between diverse cultures, histories,  religions and  languages  is not restricted to 
the peripheries or the ‘contact zones’ as Mary Louise Pratt calls them, but are emerging at the 
centre of our daily  lives,  in the cities and cultures of the so‐called  ‘advanced’ or  ‘First’ world. 
Chambers notes  that when  this occurrence  is accompanied by our  recognition of  it, ‘then we 

















state  of  being’,  a  form  of  ‘picking  a  quarrel  with  where  you  come  from.’  Said  notes  that 
migrancy has been transformed ‘into a potent, even enriching, motif of modern culture.’215 
 
The  Mediterranean  is  a  space  of  migrancy  and  marginality.  In  other  words,  it  is  not  that 
migrancy and marginality are parts of the Mediterranean and exist on  its edges, adding to  its 
sound and complete  identity as a stable  region of  states  that establish and enjoy established 
means  of  communication,  transport,  trade  and  cultural  exchange.  On  the  contrary,  the 
Mediterranean is greatly defined by migrancy and marginality; it is official state positions, texts, 
past  as  well  as  current  representations  of  the  Mediterranean  (including  of  its  past  and 
therefore the re‐representation of history) that present the Mediterranean as a region with a 
well‐structured set up and only marginally disturbed by people living in contexts of marginality 





an  unstable  but  easily  identifiable  South  which  cannot  be  mixed  up  with  North.  Since  the 
Mediterranean is essentially in flux, so are its North and South. Therefore, generally speaking, it 
is  to  be  expected  that  the  North  influences  the  South  and  pursues  certain  agendas;  on  the 
other hand, the South engages with the North in various ways that may not seem structured to 







as possible  in positive, aesthetic,  neutral  and  objective ways without  too much  (or  too  little) 
acknowledgement of political and cultural factors. In some cases the context is known to have 
taken over the art work/artist and overshadow the artistic element itself rather than contribute 
to  it  and  its  understanding. With  regard  to  the  positioning  and  presentation  of  non‐Western 


















divide  with  participants  “looking  at”  each  other  rather  than  expressing  their  experiences  of 
working together. Editor Sebastian Körber, while noting that the cuisine seems to be the only 




to  have  enclosed  individuals  within  clearly  identifiable  groups  that  are  difficult  to  break  out 
of.219 
 
Like  Chambers,  Christine  Tohmé  and  Rashi  Salti,  exponents  of  the  Lebanese  plastic  arts 
organisation Ashkal Alwan, note  that with  regard  to arguments of  resistance  to essentialisms 
about identity and the re‐appropriation of one’s own representation there is no clear‐cut “us‐









The  field  of  artistic  creation  itself  is  not  free  from  employing  representation  techniques  to 
envision and approach reality. Orientalism, introduced earlier and to be analysed further later, 




theatre  describe  the Western  fantasising  point  of  view of  Beirut which  they  almost  naturally 
adopt  before  visiting  the  city,  and  which  contributes  to  wanting  to  visit  the  city,  that  is 
shattered by the mundane reality they encounter that is shorn of all Orientalising images. They 
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that  representations  of  oneself  or  others  do  not  necessarily  lead  to  positive  interchange  of 
experience  and  collaboration  when  they  are  built  on  identity  rather  than  purpose‐oriented. 
Eldem argues that representations which are self‐centred, inward‐looking and that seek what is 
fixed rather than what is carry out a disservice to attempts to build meaningful relations both 
within  but  especially  across  communities.  An  emphasis  on  existing  realities  and  the  way 
identities  shift  and  change  to  address  them  leads  to  a  focus  on  purpose,  which  results  in 
behaviour,  including  cultural  expression,  that  is  less  interested  in  preserving  beliefs  and 












iii. the  same  study  may  be  highly  relevant  to  the  study  of  the  nation,  a  ‘comparatively 




Such  efforts  at  constructing  representations  and  perceptions  are  common  and  important  for 
the research to consider.  In 1.2.c. Colonialism below, the  influence of the North on the South 
will be analysed, particularly  in the context of colonialism. However, alongside considerations 
of  this  influence,  the  research  will  be  looking  at  representations  that  the  local  cultures 
themselves  developed,  partly  in  reaction  to  the  foreign  influence,  partly  preceding  that 









from  historical  and  geographical  references  in  antiquity  it  has  gone  to  being  used  as  an 
                                                             
223 Çiçekoglu, Eldem, page 29. 













as  part  of  the  invention  of  tradition  and  the  negative  ripple  effects  that  can  be  created  on 
relations between one another,  the perception and the  impression different people  from the 




are  France,  and  to  a  lesser  degree  Italy  and  Spain.  Particular  issues  also  colour  these 
perceptions, since the  image of  Italy on migration  is not a positive example and,  like much of 




and  the  relations  they  hold  are  perceived within  and  outside  themselves.  An  open  attitude, 
rather than a closed and restrictive one, is preferred. Manuel Vazquez Montalban notes that in 
relation to the Other in the form of migrants from the South or also from outside the European 







Vazquez  Montalban  notes  that  the  debate  about  how  to  establish  the  existence  of  the 
Mediterranean and  its  importance  is gaining the foreground  in people’s minds. He notes that 

























North‐South  issues  they  tend  to hide. He notes the need  to peel back  the veils of  falsity and 
expose the truth to achieve a process of  ‘aletheïa’. One way to start off, very  interestingly,  is 
with regard to the use of the terms North and South themselves,  that the research adopts  in 



















Mediterranean,  the  research  tries  to  explore  a  number  of  key  concepts  and  observations 
through  an  extensive  literature  review  related  to  cultural  expression  in  the  Mediterranean 
before analysing  the  first‐hand  research carried  out  in  its  second part.  Therefore,  in  the  first 
chapter of this section the key terms and concepts related to discussing cultural expression in 
the  Mediterranean  space  were  introduced  and  analysed.  This  was  done  in  relation  to  a 




Chapter  Two  expands  on  issues  related  to  cultural  influence  in  order  to  go  deeper  into  the 
theoretical  and  practical  dynamics  an  analysis  of  which  may  help  us  achieve  a  stronger 
understanding  of  cultural  expression  in  the  Mediterranean.  It  does  this  first  by  discussing 
















In  his  discussion  on  identity,  Cassano  refers  to Maalouf,  Bhabha  and  Chambers wherein  the 
latter speaks about the ‘postcolonial sea’: this allows Cassano to invoke a Mediterranean as it 
should  be.  He  claims  Chambers  sees  the Mediterranean  as  ‘postcolonial’  meaning  free  from 
orientalist  perspectives  and  not  as  a  division  between  the  North  and  the  South  any  longer. 
However Cassano qualifies  this perspective, which he  does  share, with a  critical element. He 
notes that the presence of hybridity, discussed earlier in connection with Bhabha, which relates 
to  the mixture of  cultures and  the  forging of new  ideas, and  the acknowledgement of  them, 
does not signify equality among cultural powers. Cassano quotes Braudel to back this up, since 
from  a  geo‐political  perspective  Braudel  notes  that  civilisations  do  battle  each  other  for 
geographical gains, and the more powerful colonise the weaker.229 
 
Cassano  makes  an  interesting  point  related  to  the  Mediterranean  being  more  than  a 
representation or a playground of division between land and sea, community and society. This 
is  refreshing, as other  parts of Cassano’s  text play out an oppositional  situation  between  the 
















particular  ‘lens’  through  which  cultural  history  more  generally  can  be  approached.  This  lens 
tends  to  foreground  questions  that might be discussed  in  other  contexts  in  terms  of  ideology 

















the  UK  and  France  towards  influencing  Mediterranean  cultural  relations,  Ahearne’s  views 
provide  interesting  insights.  These  range  from  historical  perspectives  such  as  French  cultural 
policy as a tool of colonisation in North Africa, particularly Algeria, to British imperial presence 
in Malta during the nineteenth and twentieth centuries, to the work of the Institut français and 
the  British  Council  in  the  contemporary Mediterranean.  This  point  is  not  new  in  itself  as  it 




British  cultural  analyst  Tony  Bennett  provides  an  analysis  of  cultural  influence  in  the 
Mediterranean with  interesting tools derived from a field that  is distinct yet related  in that  it 











relations  as  a  necessary  and  inescapable  horizon  of  contemporary  social  and  political  life.’ 
Bennett  notes  that  ‘the  field  of  culture  is  now  increasingly  governmentally  organised  and 





analyses  of Gramsci  and  Foucault.  Bennett  describes  the main  differences  in  perception  and 
analysis  of  society,  knowledge  and  power  in  the  framework  of  cultural  relations  between 
Gramsci and Foucault. While Gramsci believes in a strong division between a clearly identifiable 
state,  which may  include  other  aspects  like  civil  society  and  the  subservient  actors  who  are 
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their  coming  from  countries  that  colonised  or  benefitted  from  the  colonisation  of  the 
Mediterranean countries on  the Southern  shore. However,  this approach  raises an  important 








instance,  one  can  ask  whether  this  approach  may  help  reflect  on  the  change  in  policy  the 
French adopted  in Algeria. One can also ask whether  it may be  linked  to  the  interest  foreign 
actors  have  in  Arab  countries,  and  whether  this  interest  enables  a  display  of  power. 
Importantly, what  is done with that power – do good intentions drive this thirst, or curiosity? 








whole,  including  educational,  media,  industrial,  foreign  policy,  etc.’  One  should  include  the 
commercial element in implicit cultural policy.238  
 























Migration  opens  up  opportunities  for  redrawing  cultural  maps  and  renegotiating  power 
structures  within  particular  territories.  In  a  postcolonial  world  that  has  become  globalised, 
influence  is  mutual  and  relations  are  in  a  state  of  flux.  This  sub‐section  aims  at  taking  into 
consideration how migration has brought about cultural changes, how these changes impact on 
relations  in periods of  colonialism, more  of which will be  said  in  the  next  section, and  relate 
these states of flux to a theoretical approach to power relations in culture. Chambers opens an 
interesting debate on  issues of power  in  relation to representation  in situations of  imbalance 
and  inequality. He  notes  that with  regard  to  the  issue  of  speaking  and  being  spoken  for,  ‘in 
breaking into my own body of speech, opening up the gaps and listening to the silences of my 




This  is  so  because  this  phenomenon  is  directly  related  to  the  postcolonial  realities  not  only 


















culture  that  existed  before  the  historical  moment  of  colonisation,  or  the  idea  of  admitting 

















Therefore,  Chambers  links  the  issue  of  there  not  being  an  authentic,  uncontaminated, 
untouched  identity  which  one  can  go  back  to  with  the  image  of  no  home  to  go  back  to.  
Furthermore,  in  our  globalised world, migrancy  is  to  be  considered  as  a  two‐way  affair:  the 
South in the North, as well as the North in the South. As shall be seen, this also applies in terms 
of  cultural  actors  and  audiences.  Migrancy  is  a  cross‐cutting  affair  that  may  influence  all 
territories, especially where cultural  interaction takes place and cultures  influence each other 








cultural  policy  was  the  need  to  adapt  to  the  transnational  nature  of  many  contemporary 
migrants, and the sense of belonging they share with more than one country. In cultural terms, 
this means  that migrants may have cultural  affiliations  to more  than  one country,  be  it  their 
country of origin,  the country of their  family’s origins, a country they might have migrated to 
earlier,  one  they  have  come  from,  or  the  one  they  live  in.  As  Kevin  Robins  points  out, many 
migrants  who  have  travelled  to  Europe  since  the  1990s  do  not  share  the  pattern  of  earlier 
migrants. Many of the latter group may have travelled either to the homeland of the coloniser 
or close to the ‘‘imperial centre’’. More recent migrants try to travel to those countries that are 








dating modern  nations.  Chambers  notes  that  ‘[Edgar] Morin  suggests  that  this  represents  an 
identity  that  is  anterior  to  the  subject‐citizen  of  the  modern  nation  state;’  Chambers  goes 
further, linking this ‘anterior’ element with a ‘posterior’ one:  
 





245  XUEREB,  Peter  G.  (2003):  ‘Euro‐Med  integration  and  the  “ring  of  friends”’,  European  Integration:  the 

























Chambers  also  speaks  of  ‘places whose  symbolic  and  real  alterity  provide  another  chance,  a 
further  question,  another  opening.’  In  light  of  this,  and  in  connection  with  the  provocative 
comments  by  Harris  regarding  the  relevance  of  trying  to  identify  a  space  known  as  the 
Mediterranean,  one  cannot  dismiss  the Mediterranean  as  a  space  which  means  something, 
though not necessarily the same thing to different people, since  it has a strong, trans‐border, 
imaginary  appeal,  together with  its  physical/geographic  location.  In  terms  of  opening  up  the 
spaces  already  exposed  as  porous  by  migration  and  mobility,  Chambers  refers  to  Jacques 
Derrida,  ‘a  voice  from  the  periphery  (Algiers),  from  a  diaspora  (Jewish)’  and  notes  his  work 
operating by ‘[o]pening up the gaps in language’ and ‘offer[ing] the chance to break a historical 






essentialism  of  a  prior  given  originary  culture,  then  we  see  that  all  forms  of  culture  are 
continually in a process of hybridity. But for me the importance of hybridity is not to be able to 



















‘resist’  or  problematise  the  power  structures  of  empire  itself.  The  West  has  provided    the 








‘however  powerful  and  poignant  their  appeal,  curiously  mirror  the  prejudiced  stereotypes  of 









the  reproduction  of  dominant  structures  in  subordinate  languages,  thereby  recreating  the 
hierarchical mechanisms that first put the native in her and his place.’ 252 
 




it has often  led  to  compelling but often demagogic assertions about a native past, history or 
actuality that seems to stand free not only of the colonizer but of worldly time itself…to accept 
nativism  is  to  accept  the  consequences  of  imperialism  too  willingly,  to  accept  the  radical, 
religious  and  political  divisions  imposed  on  places  like  Ireland,  Lebanon,  and  Palestine  by 
imperialism itself.’ 253 
 
The map of power  relations has been  redrawn  following  the colonial period and  through  the 
influence of  imperialism and ensuing globalisation. Going back to a  fictitious starting point or 
blank  slate  from which  to  re‐start  establishing  relations  between  the North  and  the  South  is 
spurious.  For  example,  Chambers  comments  on  the  difficulties  which  arise  in  writing  about 
world music, in terms of issues raised earlier regarding authenticity, and which will be discussed 
















‘such a person cannot afford politically  to accept  the  ‘truths’ provided by  colonial history,  for 
this  is  a  history  written  by  oppressors  from  the  First  World;  nor  is  there  any  longer  an 
indigenous,  native  discourse  and  intellectual  position,  given  the  history  and  impact  of 
colonialism on  the  colonized, and given  that  the  Third World  is  now a  resistant  and  resisting 
effect or projection of the First World. The problem is how to speak a language of the colonizer 
which nevertheless represents the interests and positions of the colonized? If the subaltern can 






the cultural exception  in  the  field of world  trade. The French position expressed  through  the 





rather,  it  was  a  position  taken  in  response  and  as  an  act  of  resistance  to  what  it  felt  was 
American  imperialism  and  aggression  against  other  and  economically  and  politically  less 
powerful  cultures.255  This  is  a  very  partial  and  Francophone way  of  looking  at  things,  but  it 
shows  the way  the  French  position was  presented.  It  is  important  to  stress  that,  as  another 
layer  to  the  assumed  nobility  and  selflessness  of  the  French  position,  its  irony  cannot  be 
overlooked  given  the  French  historical  role  as  a  colonial  power.  Interestingly,  Urfalino 
comments directly on the issue of Europe’s colonial past. In another interpretation that cannot 
be  taken  at  face  value  he  notes  that:  ‘Le  droit  aux  différences  et  la  lutte  contre  un 
“colonialisme”  culturel  ne  relève  pas  davantage  d’une  mauvaise  conscience  occidentale  qui 
teinte souvent le tiers‐mondisme.’ 256 
 
While  distancing  the  French  position  from  European  remnant  feelings  of  guilt  in  relation  to 
colonialism,  this  link  can  precisely  serve  as  an  entry  point  into  recent  and  current  French 
interest,  as well  as  other which  is more  generally  European,  including  through  the  European 
Commission and the EU,  in developing collaborations with territories that were their colonies 
for their own and their markets’ benefit. At the close of the twentieth century, France already 
called  for  a  stronger  collaboration  between  the  countries  of  the  Mediterranean  to  oppose 










               T. 53-2013
108 
 














of  living  in a present where cultural  influence and  relations are  transparent and  intended  for 
the benefit of all those involved. While not wanting to demonise any particular side or victimise 
any  other,  the  research  aims  at  exposing  conveniently  hidden  agendas  and  exploring  the 
motivations and the operations of cultural influence in the Mediterranean.  
 
Referred  to  earlier  through  Bennett,  Gramsci  offers  powerful,  if  dated  tools,  to  follow  this 
exploratory course. Gramsci notes the state and civil society use their means to engage with the 
population  and  activate  the  population  to  achieve  set  projects.  Although Gramsci’s model  is 
very binary and seemingly rigid, and the research agrees with Bennett who suggests that one 
can  think  more  and  do  more  with  Foucault’s  analysis  of  power  which  is  discussed  below, 
Gramsci’s  point  throws  light  on  the  function  of  institutes  like  cultural  institutes  by  the mere 
existence  of  them.  Bennett  notes  that  the  ‘Gramscian  tradition  within  cultural  studies  has 
accordingly been  little concerned with the specific properties of particular cultural  institutions, 
technologies  or  apparatuses’  preferring  to  look  at  the  process  with  which  they  generate 
consent  for  the  aims  of  the  dominant  group.257 On  the  other  hand,  Foucault’s  analysis  does 
away with the hegemonic struggle. While Gramsci focuses on the  issue of political obedience, 









257 Bennett  (1998), page 70. This  reflection  recalls Bennett’s own comments on  the need  to focus on  the actual 
existence of museums and their significance and not only their function from the nineteenth century up till today, 














by Foucault  in his essay  ‘Technologies of the self’ as the  ‘contact between the technologies of 
domination  of  others  and  those  of  the  self’,  technologies  of  domination  are  defined  as 
concerned  to  ‘determine  the  conduct  of  individuals  and  submit  them  to  certain  ends  of 
domination’.  Technologies  of  the  self  are  defined  as  permitting  ‘individuals  to  effect  by  their 
own means or with the help of others a certain number of operations on their own bodies and 
souls, thoughts, conduct, and way of being, so as to transform themselves in order to attain a 
certain  state  of  happiness,  purity,  wisdom,  perfection  or  immortality.’  259  This  observation  is 
very  interesting  as  it  fits  in  with  the  cultural  dynamics  being  observed  by  the  research, 
particularly with regard to the dynamics between foreign and local actors in terms of the North 
and  the  South  as  adopted  by  the  research,  but  also  within  the  local  scene  itself,  where 




being,  which  is  related  to  the  arts,  education  and  foreign  ways  of  being  and  lifestyle  and 
expectation, in local sectors of the population. A high regard for what is foreign, considered as 
better,  plays  a  key  role  in  the  development  of  one’s  mental  perceptions  of  oneself  and  of 
others.  Therefore,  there  are  at  least  two  elements  at  play:  that  of  culture,  considered  as  a 
means  of  self‐improvement;  and  foreignness  and  one’s  desire  for  emulation  or  at  least, 






upon  by  coercion.  On  the  other  hand,  if  it  is  inside  the  state,  then  consent  takes  place.260 





With  regard  to  the  ‘governmentalisation  of  the  state’,  Bennett  explains  that  this  takes  place 
when: 
 
‘techniques of governing aimed at  shaping and directing  the  conduct of  individuals  that were 
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Gramsci,  allowing  for  what  Colin  Gordon  terms  ‘modes  of  pluralisation  of  modern 
government’.262 
 
With  reference to  culture,  in Foucault’s perspective,  this  is not used by government (state or 
civil  society).  Rather,  it  permeates  the  whole  government  system,  serving  no  particular 
coordinated agendas. Bennett notes that in this perspective:  
 
‘culture emerges as a pluralised and dispersed  field of government which,  far  from mediating 
the  relations  between  civil  society  and  the  state  or  connecting  the  different  levels  of  a  social 













Young  insists  on  the  role  of  the  dynamics  of  colonialism  in  the  formation  of  the  concept  of 
culture:  
 




and cultural differences  is  fuelled by an unending  internal dissension  in  the  imbalances  in  the 
capitalist economies that produce them.’ 265  
 
In  his  interpretation  of  culture  Young  adds  that  it  ‘has  always marked  cultural  difference  by 




















‘construction  of  a  number  of  different  fields  of  government  and  the  relations  these  establish 
between, on the one hand, culture as a set of resources for governing and, on the other, culture 
as  the  domain(s)  to  which  those  resources  are  to  be  applied  with  a  view  to  enacting  some 
change of conduct.’ 266 
 
In  this  interpretation,  rather  than  a  historical  conflict  ‘rooted  in  the  dynamics  of  western 
civilisation’, the ‘different oppositions or antagonisms which have governed the construction’ of 
culture result from ‘the establishment of different targets for different programs of government 
and  from  the  different  ways  in  which  cultural  resources  are  deployed  in  pursuit  of  those 
programs.’ This reads much less grand and much more technical, and undoubtedly it proves to 
















to  connect  the  two  and  have  high  culture  reach  into  low  culture.  Within  the  scope  of  the 
research,  it  is  pertinent  to  apply  this  perspective  and  ask  how do  foreign  cultural  operators, 
including the government systems which support them or of which they are part, act upon the 
cultural milieu  in  the  South  of  the Mediterranean,  in  a way which  essentially  substitutes  the 
high‐low  culture  division  as  discussed  by  Bennett  with  that  of,  for  instance,  European‐local. 
Furthermore,  in light of issues related to North‐South collaboration and the questions, doubts 

















Furthermore, Bennett helps put  important questions about  the  relationship between culture, 
power  and  the  concept  of  resistance. He  discusses  these  issues with  reference  to Michel de 
Certeau’s The Practice of Everyday Life. Bennett notes that there is:  
 
‘much  to  value  in  these  accounts  which  have  enriched  our  understanding  of  the  processes 
through which subordinate groups are able to use the resources of dominant cultures to fashion 








especially  in  the  1980s.  Bennett  notes  that  while  the  concept  of  resistance  needs  to  be 
maintained,  a  ‘fuller  and  richer  cartography  of  the  spaces  between  total  compliance  and 
resistance’  is  needed.  As  Clifford  Geertz  notices,  one  needs  a  ‘thicker’  description  of  the 
‘complex flows of culture which result from its inscription in differentiated and uneven relations 
of  power.’  This  also  means  starting  off  by  acknowledging  that  there  are  different  types  of 
resistance to reckon with.270 
 
Bennett  provides  a  classic  definition  of  resistance:  ‘an  essentially  defensive  relationship  to 
cultural power that is adapted by subordinate social forces in circumstances where the forms of 
cultural power in question arise from a source that is clearly experienced as both external and 
other.’  Resistance  is  a  ‘conservative  practice  that  is  orientated  to  the  defence  or  strategic 




use  of  the  term,  which  suffers  from  a  ‘poetics  of  the  oppressed’  and  an  ‘essentially 
aestheticising strategy’ which make the concept and his analysis of it unclear. Bennett insists on 
the different  forms of  resistance,  the different  scenarios where acts of  resistance  take place, 
and the different types of actors involved including the rich field of who ‘the other’ is in relation 
to who the subject is. Bennett criticises de Certeau for dissolving the tensions which could be 


























power  being  ubiquitous),  Foucault’s  writings  on  governmentality  allow  for  spaces within  the 
place of power for counter‐elements to be present. Foucault’s  later views open up his earlier 







who are natives or  long‐standing  locals of a particular territory, and whose claim to culture  is 
strong  and  alive,  albeit  threatened.  As  an  example  of  this  Bennett  refers  to  the  case  of 




may  also  seek  ‘both  to  understand  and  to  educate,  the  cultures  that  subordinate  them.’ 
Bennett’s critique of de Certeau is also of value since he points out that there are various ways 
of  expressing  resistance,  since  the  situations  and  the  actors  vary.  Bennett’s  perspective 
provides deep insights into exploring how the South does influence the North. The South is not 



























which  are  dynamic  and  positive  is  very  important. Alaa  Khaled,  co‐director  of  the  ‘Amkenah’ 
journal, notes that reciprocity  is needed  in communication between cultures and  it should be 
based  on  the  common  ground  provided  by  a  shared  idea,  for  example,  a  shared  concept  of 
justice. However, reciprocity is at risk when cultures feel superior to others.276 Cultures believe 
in “progress”, but this concept is problematic, as will also be discussed in the context of writings 
by  Thierry  Verhelst.  Cultural  influence  and  relations  are  seldom  neutral,  and  economic  and 
political  pressures  have  led  to  the  exhaltation  of  “alterity”  and  “dialogue”  which  may  be 
positive  in  terms of expressing an  intention, but may exaggarate  the values being expressed. 
Such  is  the  political  necessity  leading  to  the  valourisation  of  intercultural  dialogue,  for 
example.277 In a similar vein, Dragan Klaic noted that while the European Year of Intercultural 
Dialogue  in  2008  was  based  on  good  intentions,  the  concept  it  expressed  and  the  action  it 
supported were weak and hollow.278 
 
Karim Boullata notes  that  in  today’s  contemporary art world a key element  to  reckon with  is 
how  cultural  influence  and  relations  that  are  woven  across  the  globe  have  developed  the 
concept of ‘belonging’. He stresses ‘how art produced today outside the bounds of mainstream 
cultural circuits is responding to the challenges posed by the central forces of globalisation.’  279 






In  discussing  the  term  ‘belonging’  in  the  context  of  its  English  and  Arabic  etymological 
significance,  Boullata  interestingly  draws  parallels  between  the  language  of  globalisation, 
namely English, or derivatives of it, and the main language of the South Mediterranean, though 
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original  English  meaning  of  the  sharing  of  something  significant  and  the  Arabic  meaning  of 
intima’,  implying  ‘an  activity  that  unfolds  over  time’,  seem  to  have  converged  towards 
meanings of shared possession and developing a sense of ownership.282 Interestingly, Brazilian 
professor of sociology Laymert Garcia Dos Santos  looks at belonging as an  issue of exclusivity 


























cultural  expression  on  the  global  peripheries,  when  compared  to  those  who  belong  to  the 
traditional  centres of  influence  in  the Western world, have brought about  change  in  the way 
this expression  is  carried out and  in how  it  reaches others  through a  re‐crafting  of  signs and 
significance, is important. Boullata emphasises the role of relationships in the function of being, 
with  reference  to  Jean  Fisher,  art writer, who  emphasises  the  existence  of  art  in  relation  to 
community.285  
 
There  are  a  number  of  examples  of  initiatives  linking  art  and  the  community  in  terms  of 










               T. 53-2013
116 
 
Europe  and  the  Mediterranean.286  Fisher  notes  that  the  close  and  growing  relationship 
between the aesthetic,  the social and the ethical with the political  is  ‘already  inscribed  in the 
aesthetic.’ Fisher also raises another point which has been discussed earlier, related to whether 
the West is indeed “in charge” of globalisation and the ‘dissolution of borders’. Fisher notes that 
while  Western  dominance  has  been  brought  into  question,  the  non‐West  may  be  having  a 
much  harder  time  to  be  mobile  and  exploit  the  advantages  of  a  globalised  over  a  localised 
world.287 
 







Identities  are  the  building  blocks  of  what  makes  cultural  influence  and  cultural  relations 
possible and act  in  the ways  they do. As discussed earlier,  identities are plural  and changing, 
which means  that  neither  the  influence  and  the  relations  themselves  nor  their  analyses  are 
simple  to  deal with.  Bohrer  expresses  himself  on  identity, with  reference  to  Stuart Hall:  ‘we 
should  think  […] of  identity as a  ‘production’ which  is never  complete, always  in process, and 
always  constituted  within,  not  outside,  representation.’  288  Bohrer  notes  that  identity  is 
‘something  more  to  be  made  and  played  out  than  recaptured’  (in  the  sense  of  a  cultural 
heritage)  and  that  identity  ‘emerges  in  the making,  not  one  designed  to  correspond  to  some 
prior,  exterior  condition.’  The  North  and  South  imaginary  communities  are  challenged  by 
contemporary  art  and  globalisation  in  ways  which  undermine  traditional  perceptions  and 
interpretations which favour static entities. Traditional conceptions of blocks such as the North 
and  the South are  strong and not  shaken off easily.  They provide  familiar and  safe  reference 
points that however hamper the flexibility of adaptation to real circumstance. Bohrer refers to 
Said  quoting  Auerbach’s  reference  to  Hugo  of  St  Victor  who  had  expressed  himself  on 
approaching  the world as a  foreign  land and  staying away  from  too much attachment  to any 




that  concepts  like  ‘a  unitary  national  identity,  an  unproblematic  place  to  belong  to’  are 
challenged by the emergence of a ‘transnational state [which] might be located within as well 





























“resistance”  to  be  identified:  ‘this  activity  can  be  conceived  not  just  in  contrast  to  supposed 
Western norms, but also in connection with the West itself.’  292 Contemporary art, with its ironic 










professionalism  (‘smart‐art‐scene’  production,  marketing  of  works  skilfully  executed  to  fit 




other  trends  such  as  biennials,  which  keep  sprouting  around  the  world,  in  spite  of  various 
failures. On a more positive tone, Mosquera notes how together with the ‘dramatic expansion 
of  international  art  networks,  there  is  a  new  energy  and  activity  going  on  locally  where,  for 
historical,  economic  and  social  reasons,  one would  not  expect  to  see  interesting  art.’  295  He 




















to  nationalistic  modernism  or  traditional  styles,  even  though  may  be  rooted  in  vernacular 
culture  or  specific  backgrounds. He  emphasises  the  ‘agency’  of  these  artistic  efforts  that  are 
directed at providing ‘the challenge of mutating a restrictive and hegemonic situation towards 





discourse based not  in difference but  from difference. This  transition  could be epitomised as 
the gradual turn of direction  in cultural processes that used to go mainly  from the  ‘global’  to 
the ‘local’ and from the local to itself.’296 
 
Nicolas  Bourriaud  offers  a  contrasting  and  sanguine  reaction  on  the  limits  of  globalised 
contemporary art. He reflects on the fact that artists from the margins rarely enjoy and exploit 
the benefits of globalisation by  staying  in  the margins. These artists need uprooting,  towards 








also  leave  their  home  country  and  native  culture,  and  the  region  itself  does  not  easily  get 
mentioned. The periphery, be it called the South or by another descriptive tag or term, seems 
to  be  identified  as  such  for  good  reason,  in  spite  of  the  rapid  changes  brought  along  by 
globalisation. Bourriaud provides an interesting qualification of contemporary art in the context 





Bourriaud  also  comments  on what makes  art  contemporary.  He makes  an  important  link  to 
reality  and  therefore  to  the  means  it  uses  to  produce  itself.  He  criticises  the  bland,  safe, 
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the  margins  to  those  from  the  ‘mainstream’.  While  such  an  artist  has  to  maintain  his/her 
‘difference’  and  live  up  to  his/her  status  by  ‘produc[ing]  imagery based on his  or  her alleged 
difference and on the history of his or her country’, the same artist is expected to base his/her 
work  on  ‘Western  codes  and  standards’.  Some  of  this  pressure  stems  from  audience 
expectations  that  are  based  in  the  specific  levels  of  audience  interpretation  of  the  works. 
Bourriaud  refers  to  Paris‐born  Yto  Barrada  and  the  interpretation  of  her  ‘Straits  project’  in 

















links  this  notion  to  his  own  earlier  work  on  the  subject  (Avant‐Nostalgia,  2002),  where  he 




In  terms  of  art,  that  produced  in  the  South  may  be  perceived  as  a  laid‐back  follower  of  its 
Northern  counterparts,  a  kind  of  waning  of  artistic  strength  in  a  region  that  lies  on  the 
peripheries  of  the  avant‐garde  movements  and  places  associated  with  the  development  of 
modernism in the twentieth century.  Baldacchino argues that such an assessment of the South 
would  probably  place  an  artist  like  Sicilian  painter  Renato  Guttuso  in  a  category  of  artistic 
misfits:  a  maker  of  anachronistic  pictures  that  may  look  reactionary  when  compared  to  a 
progressive aesthetic that looks suspiciously at any move that transports art away from the sort 
of  teleological  drive  espoused  by  so many modernist  critics  and  theorists.    Yet,  Baldacchino 
challenges this reading by seeking Guttuso’s political critique precisely in the painter’s defiance 
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and  ‘banal’  details  of  everyday  life.  Baldacchino  extends  these  reflections  to  the  field  of 
literature  by  engaging  in  an  analysis  of  Leonardo  Sciascia’s  Il  giorno  della  Civetta  and  the 
‘devious nature of the real State’ and ‘the politics of involution.’ One may extend these views on 
the  relation  between  Sicily  and  Italy  to  that  between  the  South  and  the  North  of  the 
Mediterranean. Baldacchino notes that in Sciascia’s narrative, ‘the margin prevails.’ The matter 
is not one of a  straightforward  ‘Jacobin definition of  revolution.’  It  is more complex  than  the 
‘taking  over’  in  a  Hegelian  sense,  ‘when  antithesis  transforms  the  thesis  via  synthesis.’  The 










margin  is not an actual or rational residue of a  larger context. Nor  is  it  the backyard of some 
sound edifice. It would not help if one were to simply equate Sicily with a negative image of the 
Industrialized  or  Enlightened  mainland.  Sciascia  reveals  how  actually,  the  margin  is  also  the 
mainland.  Sicily and  Italy do not  respond  to each other but within each other. They are each 
other.’ 304 
 
This  perception  gains  further  weight  in  relation  to  observations  on  conflict  and  resistance. 




‘Gramsci  argues  that  as  a  form  of  expression  popular  chant  is  not  a  microcosm  of  a  grand 
narrative, but is a “way of conceiving the world and life in contrast to official society.” One must 
not  read  this  contrast  as  a  counter‐narrative  that  directly  resists  official  culture,  but  as  an 





version  of  the  cosmopolitan  metanarratives  of  the  industrial  North.’  The  way  North‐South 
influence and relations are  inter‐linked  recalls  the  Italian expression related to design, among 
others,  ‘incastrato’,  or  the Maltese  term  loaned  from  Sicilian  and  used  for  furniture  design, 
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referencing  theory  that  addresses  the  relationship  between  culture  and  development.  The 
critique  of  development  policies  by  Thierry  Verhelst  explores  how  these  can  act  as  an 
instrument which encourages the emulation of  foreign models to the detriment of  local ways 
and  may  lead  to  the  replacement  of  one’s  own  identity  and  cultural  expression  with 
dependency, a growing sense of inferiority and cultural impoverishment. This approach throws 
interesting  light  on  the  situation  of  arts  communities  in  various  locations  of  the  South 
Mediterranean,  including Malta, which,  after  having  suffered  through  previous  negligence  or 
sheer disinterest by national and  local authorities and having had  to  fend  for  themselves are 
now  faced  by models  which may  be  damagingly  out  of  touch with  their  needs.  The  current 





further  assessed  by  adapting  Sarah  Owen‐Vandersluis’  approach  on  the  adoption  of market‐
based approaches at the expense of community‐based ones in the Mediterranean; the former 



























with  particular  reference  to  Mediterranean  societies  both  in  the  North  and  in  the  South. 
Following the theoretical approach to power relations that addressed the development and the 
impact  of  cultural  influence  on  creative  expression,  this  sub‐chapter  will  look  at  the  role 








experiences  in  the  Ancient  Era,  Mediterranean  societies  have  undergone  a  development  of 









Sophie  Bessis  argues  that  contemporary  relations  in  the  Mediterranean  are  relations  ‘after 
Empire’. While the great empires are dead, the  influence of the ancient empire‐holders is still 
alive.310 In order to move forward, Europe needs to disconnect the political and cultural units 
from  each  other.  In  contemporary  terms,  the  paradigm  associated  with  the  Euro‐Med 
dimension is marked by ‘dissymmetry and subordination’.  Ironically one needs to embrace the 
past  in  order  to  move  forward  together  in  novel  ways.  Kalypso  and  Dimitri  Nicolaïdis  echo 
Cassano  and  Zolo  in  taking  a  position  against  EU neocolonial  practices  in  the Mediterranean 
towards the Arab partners, while displaying more diplomacy than Cassano and Zolo by speaking 
of European  ‘pragmatism’. Nevertheless,  the authors do note that the Euro‐Med process  is a 

















other  hand,  the  Southern  shore  does  not  see  in  the  Mediterranean  a  common  identity 
either.312  
 
Bessis  notes  that  Europe  has  been  trying  to  re‐establish  relations  with  the  Mediterranean 
following the collapse of the USSR over the past two decades and trying to renew them along 
positive  and  open  lines.  Europe  is  searching  for  a  new,  pro‐active  and  trustworthy  role, 





Brazil,  Russia,  India  and  most  of  all  China.313  Bessis  argues  that  European  attempts  at 
universalism, while  seeking  a  balance  between  rediscovering  its Mediterranean  roots  and  its 
ties with the US,  follow Atlanticistic  tendencies as argued by Cassano and Zolo with regard to 
the South Mediterranean. Bessis  concludes by emphasising  the need Europe has  to  re‐define 
itself  by  engaging with  the Mediterranean  and  not  identifying  itself  as  the  ‘West’.  This  is  an 
interesting  point  with  possible  indications  as  to  why  Europe may  not  want  this  in  terms  of 
relevance,  power,  dominance,  affiliation, a  “safe”  distance  from  the Mediterranean’s  ills  and 







Bessis  expresses  her  belief  in  that  the  South Mediterranean  seeks  a  future  in  the  Euro‐Med 
paradigm. While agreeing that the South does not consider the Mediterranean as its home, the 
research argues  that  the South  seeks to make  its home  in Europe while often by‐passing  the 
Mediterranean  to  which  there  seems  to  be  little  contemporary  real  connection,  as  will  be 
further discussed later. 
 
Cassano  and  Zolo  immediately  set  out  their  project  to  offer  an  alternative  for  the 
Mediterranean  based  on  the  idea  of  a  ‘pluriverso’  (‘pluriverse’)  of  civilisations,  cultures, 
languages,  expressive  and  symbolic  universes  to  set  against  the  globalising  fronts  that  are 
described as  ‘oceanic’, ‘Atlanticist’ as well as ‘Western’. The research finds  ironic the fact that 
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interpretation  of  the  situation  by  Cassano  and  Zolo  themselves.  In  so  doing,  the  clash  is  not 
challenged  enough.315 With  reference  to  another  instance  of  binarism  which  is  inadvertedly 




The  research  finds  that  what  Cassano  and  Zolo  and  others  do  in  this  collection  is move  the 
frontier of the clash, or the fault line, towards the west so to speak, out of the Mediterranean, 
and in so doing attempt to re‐unite the Mediterranean on the basis of arguments that support 
the  pluriversalist  Mediterranean  made  of  intercultural  dialogue  and  cooperation  that  spans 
centuries. The fault line  is not resolved but shifted and placed at the Atlantic border between 
the  US‐UK  sphere  of  influence  and  the  Southern  European/Mediterranean  area.  The 
repercussions  of  the  Bush  era  and  the  Iraq  War  heavily  mark  the  perspective  adopted. 
However,  and  fortunately,  the  perspective  has  dated  in  relation  to  this  point  in  time, where 
Europe seems less shackled by US policy and less divided amongst itself than in the early 2000s. 
In  retrospect,  Nye’s  Soft  Power  reflects  on  what  was  a  turbulent  yet  short‐lived  negative 
influence  of  the US  on  Europe  during  the  years  2000,  about which Nye  notes  that  the  Bush 





interaction  with  each  other  is  overstated.  In  contrast,  the  Mediterranean  does  suffer  from 
serious divisions and South‐South cooperation and a sense of regional solidarity are weak. On 
the  other  hand,  arguments  put  forward  by  Ferdinando Riccardi,  publishing  editor  of  ‘Agence 
Europe’, that highlight the weaknesses inherent to Euro‐Mediterranean structures which aim at 




in power  is where  they  focus on  the great  influence “foreign”  forces have on Mediterranean 
peoples  that  can  be  seen  as  a  continuation  of  colonialist  and  imperialist  agendas  creating 
fissures  in  the Mediterranean  along  “divide  and  rule”  policies  –  in  this  sense,  they  refer  to 
Camus  and  his  dislike  of  the  Romans  of  Ancient  Rome which  championed  such  policies.  This 
research  into  the  role of  European cultural  institutes and actors  in  the Mediterranean  ties  in 
with  and  relates  to  this  position  that  is  critical  of  the  “foreigner”  and  attempts  to  offer 
alternatives  for  the  Mediterranean  through  self‐reliance,  creativity,  trust  in  oneself  and 
solidarity.  Nevertheless,  the  approach  is  critical  and  as will  be  shown  attempts  to  achieve  a 
balanced  and  objective  assessment  of  analyses  addressing  cultural  influence  and  cultural 
                                                             
315 Cassano; Zolo, page 7. 
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relations  are  made.  The  points  tackled,  while  debatable  in  their  effectiveness  and  practical 






the  Southern Mediterranean.  The  role  of  European  cultural  institutes  and  actors  within  the 
cultural relations developed and the cultural expression produced has direct impact on cultural 





the  repercussions  be?  Without  them,  what  would  happen:  low  quality,  government 
propaganda  and  high  levels  of  censorship?  Are  European  players  catalysts  for  change  and 
innovation? Zolo makes a point about conditionality as the basis of European collaboration with 
the  Southern Mediterranean.  He  notes  that  the  Barcelona  Process  ‘reproduced  the  colonial 
model’ when  it  came  to  interpreting and actualising  the European  role  in  the Mediterranean 
and  having  Arab  states  conform  to  European  ways  of  organisation,  even  in  matters  of  civil 
society. These dynamics  seem to provide  the basis of  recent Mediterranean  realities and  the 
framework  of  European  and Mediterranean  relations  over  the  past  few decades. While  Zolo 




Zolo  reflects  on  European‐Islam  relations  in  the  modern  era,  and  with  reference  to  Islamic 
critics  and  history,  notes  the  close  relationship  between  Europe  and  the  Arab  world.  This 




The  same  argument  is  developed  by  Armando  Salvator who  addresses  clashes,  conflicts  and 
dialogue in the Mediterranean, particularly with regard to the role of Europe to the rest of the 
Mediterranean.  Salvator  believes  Europe  does  have  an  important  role  to  play,  but what  it  is 
doing  now,  i.e.  a  continuation  of  dominance,  is  not  the  right way  forward.  In  acknowledging 
that  Europe  is  an  important  actor,  one  is  forced  to  ask  how  best  should  it  fulfil  this  role. 
Salvator notes that Europe is ‘off‐axis’, and should re‐align itself. With reference to Rémi Brague 
























be  developed  in  the  final  part  of  this  text,  this  sub‐chapter will  focus  on  the  contemporary 









authors  call  for  greater  awareness  and  acknowledgement  of  this  commonality  together with 
the  structural  repercussions  still  felt  today  from  the  North  to  the  South  in  terms  of  trade, 




An  important  element  which  plays  a  big  role  in  analysing  cultural  expression  in  the 
Mediterranean involves the recognition of mental spaces: 
 






Many other  issues need to be raised  in relation to the  impact colonialism has had on cultural 
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regard  to what  the  research considers as  “the other  side” and  the  receiving end, namely  the 





serious attention due  to  its  impact on Malta and other  territories around  the Mediterranean 
Sea.326 
 
Fabre  asks  whether  intercultural  dialogue  can  contribute  to  overcoming  the  framework 




acknowledged  in  order  to  realise  that  intercultural  dialogue  is  not  possible  between 
participants who  are  not  really  partners  because  they  are  of  unequal  strength  and  influence 
and parties have more of a hold on others than these do on themselves.327 With reference to a 
particular colonial territory, Fabre reflects on the cultural influence and relations in Algeria, the 
country  colonised  for  the  longest  time  in  the Mediterranean.  Fabre  raises  questions  such  as 
what  future  is  possible  for  France  and Algeria,  on what  basis  and  on whether  a  postcolonial 
history  (in‐the‐making)  is possible?328 More generally,  Fabre asks what  relations between  the 
North and the South of the Mediterranean are possible “after empire”. These observations lead 
to a number of key questions which the research poses, such as whether we are “after” or still 








- And,  seeing  it  from  the  other  side,  how  are  European  agendas  challenged  by  cultural 
actors – including Europeans? 
 
Hassan  Hanafi  decidedly  turns  the  focus  on  how  we  in  the  present  are  in  dealing  with  the 
colonial past,  and  raises  the question of whether  today’s artists and cultural  actors deal with 
colonialism directly, or  in any way address  issues related to colonialism.329 The past  is always 
part of the equation, and a key moment at the beginning of the era of colonialism is 1492 which 
witnesses  both  the  fall  of  Granada  to  the  Spanish  kings  and  the  “discovery”  of  America  by 
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just  at  taking  resources  or  establishing  dominance  over  territories  and  markets  and  trade 
routes, more  in  line with  England,  Spain,  Belgium  and  other  European  traditions.  Expanding 
France  also  meant,  or  especially  meant,  ‘cultural  colonialism’  and  particularly  through  the 
spreading of  the  language. Hanafi  argues  that  in  some ways  the  real military  service was  the 
cultural service as it was most difficult to uproot because of its being pervasive and persistent. 
Hanafi re‐affirms the key of knowledge to colonial power: ‘Je pense donc je suis’ crystallises his 





in  colonial management  that extended  to the cultural  field. Mohammed Kenbib observes  the 









Robert  Ilbert  provides  a  good  explanation  of  the  difference  between  colonisation  and 
colonialism. Colonisation speaks of the technical measures and of the mechanisms of territorial 
control which extend over its population and their resources. Ilbert notes that colonisation is a 
sort  of  norm  in  the  Mediterranean,  with  powerful  neighbours  extending  their  control  over 
other  territories. On  the  other  hand,  colonialism  is  described  in  terms  of  colonisation  that  is 
part  of  a  political  and  systematic  expansion  of  a  power,  and  a  much  larger,  complex  and 
complete picture is included here.331 
 
Ilbert draws an  interesting parallel between colonialism and globalisation on  the  basis of  the 
free market that both helped promote. The areas of common and free exchange championed 
by liberalism in both cases are not identical but are closely linked and certain groups tend to be 
more  powerful  at  the  expense  of  others.  Ilbert  notes  that  colonialism  was  not  only  about 
occupying territory, but more  importantly about opening up markets  for economic  liberalism. 








               T. 53-2013
129 
 
accompanied  by  cultural means.  These  same  cultural  tools  have  changed  and  been  updated 
over time, yet still exist and fulfil a purpose today.  
 
Ilbert  concludes by noting  that globalisation  sets  the way  for development  internationally,  as 
did  colonialism  before  and  in ways  borrowed  from  colonialism.332  Ilbert’s  reflections  lead  to 
important questions such as: 
- How  does  cultural  influence  fit  into  the  picture  of  globalisation  particularly  with 
reference  to  markets  and  international  and  liberal  exchange,  e.g.  EU  collaboration 
agreements and protocols that link trade with culture?  






over  towards  the  end  of  the  colonisation  process  as  things  got  progressively worse  and  the 





Jocelyne  Dakhlin  reproduces  a  stereotypical  perspective  on  colonialism  in  Algeria  as  she 
describes how Algeria was a European melting pot at a time of sharp divisions and submission. 
In  contrast,  Andrea  Smith’s  research  on  the  Maltese  in  Algeria  refutes  and  considers  this 
perspective  as  naïve,  if  not  purposely  misleading.  Algerians  were  subjugates  or  kept  at  a 
distance  from  the  portal  towns  developed  for  the  Europeans,  while  the  Europeans  did  not 
“melt” into a European or even French identity, although that is what the French aimed to do. 
Smith argues and shows that national identities and community identities remained strong and 
created classes within  the European  settlers’  structures as,  for example, with  the Maltese.334 
However,  Dakhlin  argues  that  the Maghreb,  the  European Mediterranean  and  even  Europe 
itself  (the North) were  forming  this  pot  in  one  place.  She  notes  how  the  interconnectedness 
through  cultural  as  well  as  ethnic  and  family  links  ran  long  and  deep.  Interestingly,  Dakhlin 
distinguishes between the colonial circumstances which led to this situation and the act of and 
the negative conditions brought about by colonisation itself.  Therefore, seemingly distinct from 
the  other  more  positive  phenomena  described,  she  notes  that  colonisation  in  the 
Mediterranean  usurped  and  exploited  the  historical  relations  described,  and  notes  how 
dominance of one side over the other was established, and whole  relationships and balances 
were  shaken.335  By  addressing  colonisation  separately  from  the  socio‐cultural  circumstances 
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preceding  the  colonial  chapter:  a  negation  (‘négation’)  and  a  denial  (‘denegation’)  brought 
about  a  ‘table  rase’  (clean  slate).  Ironically,  the  subtle  distinctions  attempted  between 
circumstances  lying  just  outside  colonisation  recreate,  rather  than  attack,  the  model  of 
selectivity. 
 
In  pursuing  this  subtle  division,  Dakhlin  addresses  a  very  difficult  point,  namely  the  need  to 
evaluate  the  heritage  of  colonialism  (for  instance,  she  makes  reference  to  architecture)  but 




the  heritage  left  us  by  colonialism,  and  sheds  light  on  recent  efforts  to  reclaim  what  was 
described as the positive aspects of colonialism.  
 
Daniel  Lefeuvre  notes  that  few  events  in  history  are  charged  with  as  powerful  negative 
connotations  as  is  colonisation,  with  the  exception  of  the  Nazi  dictatorship  and  the  Shoah. 
Lefeuvre plays on  the element of  perception, hence  the earlier  use of  the  term connotation, 
and notes that colonisation tends to be perceived as an enterprise of pillage and exploitation, 
and criticised on  these grounds,  rather  than perceived,  first of all,  as an encounter.  Lefeuvre 
goes on to highlight the positive aspects of colonisation: he notes that i. he does this in spite of 
the vigorous criticism doing this generally provokes; ii. he notes the experiences of colonisation 





Lefeuvre  notes  that  colonisation  stemmed  from  eighteenth  century  industrial  policies  and 
expansion,  as  well  as  the  French  Revolution  of  1789.  He  notes  that  the  French  of  the  new 
Republic believed they had a mission, based on the values of the Revolution, to share with the 








attempting  to  guide  economic  interests.  Lefeuvre  is  apologetic  and  defensive  about  this 
perception  of  the  colonising  mission,  which  he  understands  can  be  criticised.  However,  he 













on  to highlight  the  ‘benefits’  of  colonisation  to  the colonised people,  namely  liberty  (without 
irony),  education  and  health  care.  He  does  admit  this  may  sound  paradoxical.  However,  he 
notes  that  while  colonisation  did  contribute  to  ‘la  traite  négrière’,  it  also  served  to  liberate 
people, as in the case of the Jews in Algiers in 1830 and later in relation to European efforts to 









With  regard  to  contemporary  versions  of  the  civilising  mission,  Manceron  shares  Dakhlin’s 
views on cultural  appreciation and  the  reinforcement of  colonial paradigms. Manceron notes 
that the take on culture and the arts should not lead to a ‘new superficial exoticism’ which acts 
as an  ‘alibi  for new  ignorances’.341 Such trends would confirm his  fears and those of Algerian 





‘comparable’.  The  Other  is  ‘simplified’  and  made  safe.  He  argues  that  the  exercise  of 
archaeology  was  an  exercise  in  identifying  oneself  and  exploring  oneself  by  applying  one’s 
superior knowledge of others. De Brito raises  interesting points about the  legacy of museums 
and  how  they  are  still  exploited  today.  In  various  ways  and  as  will  be  done  later,  cultural 
institutes and operators can also be assessed similarly.343 
 
An  episode  referred  to  often  by  commentators  about  empire  and  referred  to  specifically  by 
Edward Said  in Orientalism  is  that of Balfour answering questions about Britain’s presence  in 
Egypt  in  1910  to  note  how  soon  afterwards,  with  the  two  World  Wars  and  independence 
movements,  the British Empire would crumble. There were a number of British economic and 
political  considerations  which  led  to  a  gradual  re‐dimensionalising  or  downsizing  of  empire 
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Ashcroft,  Griffiths  and  Tiffin  comment  on  ‘writing  back’  and  re‐inscribing works  of  literature 
into the critical colonial narrative. The research will try to  look at how Mediterranean cultural 
operators  do  that  through  their  various means  of  cultural  expression,  re‐appropriating  their 
histories, their stories, their cultural resources, expressions and audiences.345 Said refers to Vico 
and his observation on man creating his own history. While this can apply to European cultural 
institutes  and  actors  and  their  histories,  it  can  also  apply  to  the  Mediterranean  cultural 
operators  who  may  be  consciously,  or  unconsciously,  reacting  against  that  part  of  the 
institutionalised narrative which binds them within the official, Western, ‘orientalising’ story.346 
 




‘Colonialism  not  only  has  had  cultural  effects  that  have  too  often  been  either  ignored  or 
displaced  into  the  inexorable  logics  of  modernization  and  world  capitalism,  it  was  itself  a 
cultural  project  of  control.  Colonial  knowledge  both  enabled  colonial  conquest  and  was 
produced by it; in certain important ways, culture was what colonialism was all about. Cultural 
forms  in  newly  classified  ‘traditional’  societies  were  reconstructed  and  transformed  by  and 
through  colonial  technologies  of  conquest  and  rule,  which  created  new  categories  and 
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T.  Serequeberhan  comments  on  Lyotard’s  definition  of  ‘post‐modern’  as  the  ‘incredulity 




















help  work  out  colonial  relations  and  instead  urges  a  focus  on  actual  dynamics  based  on 
observations of a more  practical  nature.  In his work on  the  British  in Greece, Gallant  studies 
how  locals  tried  to, and at  times succeeded,  to appropriate  the  tools of  the colonisers, often 
very imaginatively, for instance with regard to the justice system. The research will follow the 
lead of this approach and discuss similar scenarios in the framework of cultural practices: it will 






the  research did engage with elements of  the country  in  the wake of  the popular  revolution 
which deposed the old regime of Ben Ali early in 2011.352 Tunisia is a wealthy environment with 







succeeded  in  its  intent  of  liberating  the  country  from  the  dictatorship  of  Ben  Ali,  when  participating  at  the 
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narratives  still  have  great  impact  on  the  development  of  cultural  expression  today.  Driss 
Abbassi  notes  that  politically,  Tunisia  underwent  a  shift  from  ‘Arab  nationalism’  to 
‘Mediterranean  imaginary’  after  the  1970s  and  particularly  with  Ben  Ali  taking  over  from 







Abbassi’s  angle  is  useful  regarding  the  approach  of  southern Mediterranean  nations  toward 
Europe/the West as well as the attention given to cultural  tourism‐related policies. The point 
made  by  Abbassi  on  ‘openness’  and  ‘colonial’  identity  relates  to  those  on  cultural  influence 
raised  by  Cassano with  regard  to  Toynbee  about mimicry  and  reacting  oppositionally  to  the 
foreigner. Abbassi notes the importance of the Mediterranean identity and the projection of its 
self for Tunisia, which he links to ‘patrimonialisation’ where heritage overrides memory.354 This 
also  links  in to Smith’s research on Maltese Algerians although the context  is different;  there, 
the context is one of communities perceived and perceiving themselves as “outsiders”, in spite 
of  efforts  at  integration,  while  Abbasi  reflects  on  how  a  community  at  national  level  views 
itself.355 
 
Interestingly,  Abbassi  notes  that  it  was  the  French  themselves  who  promoted  the 












He  also  notes  that  France  actively  supported  this  “weaving”  of  the Mediterranean  identity, 
since  it  maintained  French  influence  in  the  Maghreb.  This  conceptualisation  of  the 
Mediterranean and the uses it is put to challenges attempts to deal with the Mediterranean in a 
neutral or objective sense. The impact of France and Europe on the Southern Mediterranean is 
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political  planners  from  the  Francophonie  which  extends  colonial  power,  albeit  in  different 
guises,  rather  than  breaks  with  the  colonial  influence.  While  taking  full  note  of  this,  the 
research will  seek  to  find examples of and assert an alternative policy  for  the Mediterranean 
which reacts to and engages with European  influence  in ways that give the South dignity and 
the  beginnings  of  a  road map  for  a more  democratic  and  equal way  forward.  Therefore,  the 
research will argue that:  
i. the  Mediterranean  is  not  only  the  French  Mediterranean  as  perceived  by  the 
Francophonie;  it  is  also  a  matter  of  exploring  and  developing  further  South‐South 
collaboration; and  
ii. the  Mediterranean  should  seek  a  place  which  is  somewhat  free  or  more  free  from 




Abbassi  notes  that  one  needs  to  understand  what  lies  underneath  the  French  exercise  of 
‘cultural  colonisation’  to  understand  the  Maghreb.  The  research  will  try  to  extend  this 
observation to other territories in the Mediterranean, and assess the impact of influence, also 
in  terms  of  neocolonisalism,  on  today’s  cultural  relations.  The  educational  system  lies  at  the 
heart  of  this  assessment.  The  research  does  not  focus  on  education,  but  on  culture. 
Nevertheless,  since  an  important  operation  of  European  cultural  institutes  is  that  of  running 
language  courses  as  well  as  other  types  of  education  programmes  and  training,  this 
commentary is apt.357 
 
Abbassi  exposes  a  presentation  of  the  history  of  colonisation  which  is  partial  to  France  by 
emphasising  the  link  between  the  benefits  brought  by  the  French  and  homogeneity  in  the 
Mediterranean.  The  ancient  past  helps  support  this  link,  since  the  Roman  era  is  related  to 
France for their civilising missions  in a clear example of heritage outdoing memory. From this 
perspective,  one which  gives  value  to  a widely  varied  heritage which  therefore  encapsulates 
rich  diversity  and  is  common  to many,  the  links  to  other  territories,  such  as Malta,  become 
pronounced.  They  get  even  stronger with  reference  to  the  rich  cultures  that  contributed  to 
Malta’s  diversity,  its  geographic  uniqueness,  its  strategic  position  and  an  identity  which  is 
distinct  from  its  neighbours.  In  so  doing,  Malta,  like  Tunisia,  distances  itself  from  the  Arab 
states.  This  approach  also  serves  to  propel  an  agenda  of  ‘tourism  propaganda’.358  In  the 
aftermath  of  Ben  Ali’s  ascent  to  power  in  1987,  Tunisia  experienced  a  shift  from  ‘nation’  to 
‘fatherland’ with emphasis paid to heritage and the renewal of the valorisation of heritage. This 



















Abbassi  concludes  that  ironically,  the  Tunisian  drive  to  raise  its Mediterranean  profile  at  the 
expense of the Maghrebi ties reinforced the colonial identity, linking the Roman to the French 
paradigm  while  shifting  attention  to  glorified  and  common  pasts  which  are  claimed  to  be 
‘enriching’ to Tunisia’s own identity, as is also the case with Malta. Ernest Gellner and Benedict 
Anderson claim that nationalism uses the heritage left to it by history, particularly the cultural 
richness and proliferation of  cultures,  in ways  to benefit  from  it,  even  if  this means  selecting 
and creating its own traditions and rehabilitating aspects but not others. An important element 
in  the  development  of  such  trends  is  ‘tourism  branding’  that  in  the  age  of  globalisation, 
relatively  easier  travel  and  common markets,  has  become  common  globally.  The  build  up  of 
Mediterranean identity described earlier and promoted post‐1987 was the prelude to stronger 
relations with Europe and its business.360 Arguably, these are strategies which former colonised 
or  marginal  territories  use  as  ways  of,  in  Gallant’s  perspective,  appropriating  the  heritage 
imposed  and  left  by  the  foreign  forces.  The  impact  on  the  relationship  created  between 











Language  is a  fundamental  identity marker with  regard to choices one makes  involuntarily or 
voluntarily.  That  is  why  education  is  a  key  area  of  influence.  Throughout  the  history  of  the 
French mandate  in  Lebanon  and  Syria,  cultural  and  educational  standards were  of  high  level 
and  open  to  French  influence.  Literature  is  another  important  area  which  accompanies  the 
development  of  identities  belonging  to  particular  nations. Marie‐Thérèse Oliver‐Saidi  reflects 
on the significance of Lebanese and Syrian writers who choose French as their language or get 
their  work  translated  into  French:  while  being  Lebanese  or  Syrian  texts,  the  writers  link 





362  Ibid. page 128; Just as heritage plays an important part  in the portrayal of identity  in Malta, particularly with 
reference to the Knights of St John in communication aimed at tourists, so does the image of the tree recur in the 
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through  degrees  of  “exoticism”  is  exchanged  for  stereotyping  and  cast‐typing  by Westerners 
and ostracism by people at home.363  
 
Oliver‐Saidi  believes  the  ‘imaginary’  includes multiple  elements  and  should  be  studied  in  its 
richness, to discover its impact on  ‘us’ and ‘them’ without censure. From this perspective, the 
term  imaginary  does  not  carry  negative  connotations  but  rather  positive  ones.  Oliver‐Saidi 





territories  today  identified with  Lebanon and Syria, between 1946‐1991,  from  the end of  the 
French mandate and  independence,  through conflicts with  Israel and changes  in French‐Arab 
(including Suez) and Israelo‐Arab relations, till the Gulf War when Lebanon supported the West 
against Syria a year after the end of 1975‐1990 civil war. The French mandate in the Levant was 
very  different  and  much  less  traumatic  than  the  colonisation  of  Algeria  and  the  French 
influence  and  subsequent  pull‐out  from  North  Africa.  However,  Oliver‐Saidi  refers  to  the 
‘ignoble  end’  of  the  mandate,  and  to  the  rivalry  of  France  and  Great  Britain  and  their 
unpopularity with the Arabs. France did not manage to establish a clear strategy as there was 
no clear plan. She makes interesting reference to a lack of a plan for the whole Mediterranean 
where  experts  in  Algeria  and Morocco  seemed  to  try  to  transfer  their  knowledge  from  one 






Oliver‐Saidi  notes  that  the  political moulding  of  Syria  by  France was much  less  than  that  of 
Lebanon. Syria remained more isolated and oppositional in response to France; Lebanon based 
itself more on community‐management according to religious ethnicities. Lebanon is still more 





From  a  more  general,  yet  very  personal  and  impassioned  perspective,  Aimé  Cesaire  notes, 
angrily and critically, that colonisation put people ‘in touch’, ‘in contact’, ‘together’, but queries 
the value of this contact, doubts it has any redeeming feature and sees it devoid of all human 
value.  This  is  interesting  as  cultural  relations  and  development  thrive  from  contact  and 
                                                             





















with  nineteenth  century  French  and  British  relations with  the Middle  East  and  beyond.  It  is 
therefore very  pertinent  for  the  research  to engage with  these observations  that help  throw 
more  light on this critical  time  in the development of cultural  influence and cultural relations 
between France, Britain and the South Mediterranean. As noted by Gramsci one would need to 
compile an inventory of the traces left on us by history in order to attempt to fully understand 
the  impact of phenomena  like colonialism on our present.369  In this vein, one can realise that 
Orientalism  is arguably  still  practised  today,  in  terms of  romantic,  illusory and exotic ways  in 
which Westerners still see the Middle East and North Africa in spite of the challenges life there 
presents  on  a  daily  basis.  Ironically,  this  same  strife  and  hardship  seems  to  act  as  a  form of 
attraction  in  a  naïve  or  even  perverse  manner.    The  same  attraction  seems  to  lure  cultural 
operators  to  hard‐stricken  territories  in  terms  of  cultural  festivals  in  the  framework  of  a 
particular brand of tourism. 
 
Said  is  very  categorical  in  claiming  that  Orientalism  is  not  only  an  exercise  of  Western 
imagination but rather it is the product of domination and hegemony. He notes that the power 
of  cultural  hegemony  has made Orientalism durable.  The  hegemonic  element  of Orientalism 
belongs to the predominance of ideas over others in civil society. Orientalism made it possible 
for the hegemonic cultural power of Europe to dominate the Other and tells us a lot about how 
Europe  sees  itself  as  superior  to  the Other.370  Said describes Orientalism as a  self‐referential 
system which  is self‐reinforcing and closed. He refers to Henri Pirenne as an example of how 
Orientalism worked in relation to the fixed way in which Europe depicted  its relation to Islam 
and more particularly to how it  resisted and built  itself  in opposition to  Islam which  is  in turn 
depicted as an ‘outsider’. Said goes on to say that:  
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Maude’s  ‘hollow  echo’  of  Bonaparte’s  ‘reassurances’  when  the  British  invaded  Baghdad  in 
March  1917,  pretending  to  liberate  the  Arab  lands  from  the  Ottomans.  Rogan  notes  that 









itself  as  a  model.  He  hopes  for  a  coming  together  which  leads  to  a  rejuvenated  civilisation 
which is not Western or Oriental, but  ‘human’. Barrault describes the West’s contact with the 
Orient  as  paying  a  debt,  in  terms  of  science,  industry  and  art,  for  the  heritage  Europe  has 
gained  from  the  Orient.  He  states  clearly  that  while  Europe  has  always  shown  its  respect 
towards Greece particularly at the time of the Greek wars of independence, it has ‘also sucked 




Nevertheless,  Fabre  notes  that  Barrault  is  quite  exceptional  in  projecting  a  very  egalitarian 
















On  the  other  hand,  it  is worth  noting  that  other Saint  Simoniens,  including  Chevallier  and  le 








Colonial  expansion  was  the  aim  of  many  European  powers  in  the  nineteenth  century.  As 
pointed out by Enfantin in La colonisation de l’Algérie (1843), written following his participation 
in the Commission scientifique d’exploration de l’Algérie (1839‐1842), France did not want to be 




colonial  project  for  the  Mediterranean,  Fabre  notes  that  this  project  went  through  various 
cycles, phases, political configurations and ideologies expressed in different discourses. Algeria 
witnessed  the  strongest  presence  of  the  French  colonial  enterprise,  where  the  project  was 
pushed  furthest.  France  needed  to  justify  the  appropriation  of  territories  and  the  terms  of 
reference  for a  long‐term stay which operated on a  clear distinction between Europeans and 
the  locals.  This  enterprise  gave  rise  to  a whole  series  of  discourses  on  the Mediterranean  in 
connection with the colonial project. The first references to the Mediterranean can already be 
traced in 1863, in the writings of Louis Veuillot, but are not part of an ideological strategy yet. 









‘Relever  les plans des monuments antiques,  relancer  l’épigraphie  latine, ouvrir des campagnes 


























only  for  Europeans  to  connect  to  North  Africa  through  the  Latin  lineage,  but  also  for  North 



















Ironically,  the  civilising  mission  is  used  as  an  excuse  to  explain  the  existence  of  colonialism 
itself.  In  different  ways,  yet  not  completely  unrelated,  current  European  efforts  aimed  at 
supporting neighbouring territories are still shackled by these self‐interested strategies. Fabre 






















artistes  de  génie,  s’évertuent  à  entretenir  et  à  faire  flamboyer  à  nos  yeux  le  vieux  mirage 
oriental.’ 
 
The disingenuous,  if not perverse, warping of reality to match colonial  intentions,  is palpable. 
Bertrand argues that natives are inferior to Europeans and that, if that were not so, the French 












Frendo  qualifies  Camus’  seemingly  naïve  and  dated  Mediterranean  vision  rooted  in  French 
Algerian post‐war experience. He is not biting though, or critical in the way Said is. He stresses 
the  historical  and  geographical  circumstances  which  shaped  him  and  offers  a  more 
approachable  take  than  adopting  an  atemporal  view.  By  providing  him with  context,  Camus’ 
voice is not reduced, but sharpened. Frendo notes that: 
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Paul Achard  spoke of L’Homme de  la Mer—inspired the name of the  journal Rivages. Camus’ 






mentions  the  Spanish  siesta  for  example—hardly  reconciled  the  European Mediterranean  to 
the  Orient.  However,  Frendo  argues  that  any  attempt  at  motivating  an  ongoing  cultural 
rapprochement  today  and  within  a  regional  policy  framework  could  do  worse  than  dismiss 
Camus’ words: 
 
‘L’Afrique  du  Nord  est  un  des  seuls  pays  ou  l’Orient  et  l’Occident  cohabitent  .  .  .  le  génie 
méditerranéen  jaillit  peut‐être  de  cette  rencontre  unique  dans  l’histoire  et  la  géographie  née 









Sénac  and  Audisio who  express  their  bond  to  Algeria  clash with  the  likes  of  Louis  Bertrand. 
Camus’ vision distinguishes itself for the importance it pays to the luminosity of the project he 
has for the Mediterranean, by referring to the sun as a beacon of inspiration and the source of 
energy  bringing  together  the  West  and  East  in  the  Mediterranean.  Claude  Liauzu  notes 
that Camus  attempts  to  re‐align  Europe’s  axis  (‘rééquilibrer  l'Europe’)  towards  the 
Mediterranean  following  its  extreme  focus  on  the  Atlantic  and  the  North.  An  important 
element  in  this  strategy  is  the  sun,  and  the  ‘nouvelle  culture méditerranéenne’  he  envisages 
does not  subscribe  to  the Latin  cult which he  sees exploited by  the  right wing  in Algeria and 
European Fascism. As noted, Camus believes that: 
 










               T. 53-2013
144 
 




A strong  image which helped bring together this vision of mixing and blending of  identities  is 
the Mediterranean melting pot which  is often attributed  to Gabriel Audisio.  In describing  the 
‘creuset méditerranéen’ Audisio celebrates the mixing of ethnic groups and relates this notion 
to  anthropological  and  historical  tradition  which  highlighted  the  unity  of  the  Sea  before  its 
divisions,  invoking  the  links  maintained  and  even  created  during  periods  of  cultural  and 
religious strife such as the Crusades. Like Camus, Audisio resists the  notion of Latinity used by 





‘peuple  hétérogène,  fait  de  Languedociens  et  de  Provençaux,  de  Catalans  et  de  Corses, 
d’Andalous et de Napolitains, de Mahonais et de Maltais, d’Arabes et de Berbères (ils) constitue 









Audisio,  in  Le  Sel  de  la  mer,  expresses  himself  very  eloquently  regarding  the  bastardisation 
(‘bâtardise’)  which  he  considers  has  an  advantage  over  any  pretence  of  homogeneity  or 




With  regard  to Algeria,  Liauzu notes how Audisio’s  vision  is  limited  to  the Algerian coast and 
pre‐dated  the  great  resistance  by  the  colonialists  towards  entertaining  any  idea  of  change 




386  LIAUZU,  Claude  (2000):  Gabriel  Audisio,  Albert  Camus  et  Jean  Sénac:  Entre  Algérie  française  et  Algérie 
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Mediterranean meant  Greece.  Liauzu  notes  that:  ‘C'est  que  Camus  était  profondément  pied‐
noir, que l'Arabe était refoulé aux limites de son monde.’ 389 
 




Amadou  Falilou  Ndiaye  focuses  on  Camus  in  the  context  of  end  of  empire.  He  notes  how 
Camus’ critical and fictional views are produced and informed by the culture of end of empire. 
Soon  after  receiving  the  Nobel  Prize  for  Literature  in  1957,  Camus  had  declared  his  close 
relationship  with  French  Algeria:  ‘Je  suis  simplement  reconnaissant  au  comité  Nobel  d’avoir 
voulu  distinguer  un  écrivain  français  d’Algérie.  Je  n’ai  jamais  rien  écrit  qui  ne  se  rattache,  de 
près  ou  de  loin,  à  la  terre  où  je  suis  né.  C’est  à  elle,  et  à  son malheur,  que  vont  toutes mes 
pensées.’ 391 
 






non  sans poésie  (...).  Le contraire d’un peuple  civilisé,  c’est un peuple  créateur’, Ndiaye notes 
that the issues of peoples, race and civilisation remain unresolved in Camus’ paradigm. 
 
Ndiaye  also  notes  that  in  Noces,  the  Francophone  mythologies  of  the  Mediterranean  and 
Algeria in particular which were initiated by the likes of Bertrand and Robert Randau are given 
new  life. He  notes  this  influence was  present  also  in  other writers  like  J.  Déjeux  and Gabriel 
Audisio.  He  stresses  the  fact  that  interpreting  Camus’s  reflections  and  writings  needs  to  be 
done in light of previous colonialist expression and literature:  
 
‘Quand  donc  nous  interprétons  l’œuvre  d’Albert  Camus,  notamment  en  ses  propositions  et 
illustrations sur la Méditerranée, la culture méditerranéenne et l’Algérie française, nous devons 
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phenomenon.  Camus  stresses  the  point  that  addressing  the Mediterranean  and  serving  the 
cause of Mediterranean regionalism may look outmoded. He also notes that a tradition is a past 
which belies the present and affirms his interest lay in the present of the living Mediterranean. 
He  challenges  the  obsession with  Latinity  and  notes  that  Rome was  praised  for what  in  fact 
started  in Athens.  Camus  claims  that  the Mediterranean was  the  negation  of  Rome  and  the 
Latin  genus.  He  notes  that  Mussolini  was  a  proper  continuation  of  Roman  Caesars  who 
sacrificed  truth  and  grandeur  to  soulless  violence.  Camus  promoted  the  idea  of  a 
Mediterranean based on an alliance between West and Orient.393 On the other hand, Ndiaye 





cette  vérité  méditerranéenne  existe  et  elle  se  manifeste  sur  tous  les  points :  
1)  unité  linguistique  ‐  facilité  d’apprendre  une  langue  latine  [...] ;  




the  Mediterranean,  in  relation  to  the  sun,  the  sea  and  women.  This  vision  crashes  down 
tragically when confronted by the Algerian War (1954‐1960). Camus’ humanism is caught up by 
reality and shown up for what it  is: cut off from Algerian reality. Rather than rooted in it, this 
vision  can  connect  to  a  larger  reality  where  attempts  at  addressing  the  Mediterranean 
positively  are  ironically  and  tragically  negative  for  the Mediterranean  and  its  people. Ndiaye 
notes  that  the  wars  of  independence  were  also  showing  up  Western  humanism  for  the 
hypocrisies  it suffered from, and contributed to the erosion of the myth of  imperial France  in 
terms of values as well as administration and military strength. Ndiaye refers to Camus’ writings 
in L’Express to show his imperialistic outlook which did not acknowledge Algerians and Algeria 
as  forming  their  own  nation.  For  Camus  Algeria  was  French:  Arabs  did  not  have  a  claim  to 
Algeria; if they did, so would  ‘Jews, Turks, Greeks, Italians and Berbers’ (my italics; Chroniques 




‘Telles sont  les  sources,  les mamelles nourricières de  la mythologie de  l’Empire dont  l’  ‘Algérie 
française’,  la  ‘patrie  méditerranéenne’  sont  des  avatars  les  plus  manifestes.  Cette  trame  de 
l’imaginaire,  de  Louis  Bertrand  à  Albert  Camus,  est  certes  différemment  illustrée  d’une 
génération  à  une  autre,  mais  elle  reste  d’une  présence  et  d’une  puissance  certaine  dans  la 
littérature française d’Alger. Fascinée soit par  l’exotisme enchanteur de ce roman algérianiste, 

















Aquilina  qualifies  Camus’  view  of  the  Mediterranean  man  and  notes  that  Camus  mixes  the 
Mediterranean people with the ‘pieds‐noirs’. The common link of these Mediterranean people 
is  the  fact  that  they  are  Latin  or  in  the  process  of  becoming  Latinised.  Algiers  as  a  cultural 
capital of  the Mediterranean  is Latin  in so far as  it serves the French/Latin populations. Thus, 
the  Mediterranean  envisaged  is  an  exclusive  and  undemocratic  Mediterranean  which  is 
selective in its diversity.396  
 










Rome  over  the  Mediterranean  identity.  In  certain  ways,  they  pre‐date  the  arguments  by 
Cassano  and  Zolo with  regard  to  the  Atlanticist  domination  of  the Mediterranean. However 
Audisio goes further than Camus. He notes that ‘Rome est peut‐être ce que la Méditerranée a 
produit  de  moins  méditerranéen’  and  draws  a  contrast  between  ‘la  Rome  provisoire’  and 
‘l’éternelle Méditerranée.’ Audisio claims that Mediterranean civilisation developed alongside, 
and not  thanks  to, Roman  influence. Audisio  criticises  the  link made between humanism and 
Latinity. He asserts his belief in a ‘Mediterranean race’ which is impure and cuts across national 
boundaries.  He  notes  that  Rome  gave  its  laws  to  the  world,  but  not  its  blood.  Audisio 
establishes a Utopia of the Mediterranean, recalling Paul Ricoeur who contrasts the concept of 
utopia with  that  of  an  ideology:  ‘Si  l’idéologie  preserve  et  conserve  la  réalité,  l’utopie  la met 
essentiellement en question. L’utopie, en ce sens, est l’expression de toutes le potentialités d’un 
groupe qui se trouvent refoulées par l’ordre existant.’  397 Audisio believes in ‘une internationale 
des  peuples  de  la  mer’.  With  regard  to  utopian  thinking,  he  writes:  ‘l’utopie  du  jour,  c’est 
l’oxygène  de  l’avenir.  Je  crois  à  l’avenir  de  la Méditerranée,  parce  que  je  crois  à  sa  jeunesse, 
















thought about,  gained knowledge about and colonised.399  Said notes that acknowledging  this 
tight  link  leads  to  important  reflections  on  the  civilising  mission.  He  notes  how  domination 
through knowledge and control supported theories of fulfilling a duty towards those considered 
as  lesser people. Doing this he engages  in a complex and  insightful critique of Camus who, as 
noted, is a reference point for humanistic thought in and for the Mediterranean up till this day. 
Said calls on readers to remember that Camus is a Western writer and that when he wrote he 





analysed  closely  and  critically,  says  much  more  than  is  usually  expected  about  the  colonial 
condition.  Said  reflects  on  the  French  imperial  framework  which  determined,  and  as  the 
research argues, still  influences, French and European approaches to the Mediterranean. Said 












results’.  He  notes  how  ‘Camus’s  narratives  of  resistance  and  existential  confrontation,  which 
had once seemed to be about withstanding or opposing both mortality and Nazism, can now be 
read as part of  the debate about  culture and  imperialism.’  404  Said  is  clearly  critical of Camus 
and more  so  of  the  somewhat  naïve  interpretation  of  his  figure  with  regard  to  colonialism 
which does not take  into account his Western self and his Western narrative which discounts 
‘native’  (i.e. Arab, as well  as Amazigh)  society. Although Said  does not  state  so,  he  seems  to 
suggest that Camus made the French feel better about themselves  in relation to Algeria, who 



















does  not mean  the  criticism  ‘vindictively’.  However,  building  on  Conor  Cruise O’Brien’s  ‘agile 
demystification’ of Camus in the Modern Masters study of him, Said goes further than O’Brien 
to argue that Camus was not merely representative of ‘Western consciousness and conscience 





to  criticise  this  perspective  and  argue  colonialism back  into  the  centre  of  Europe.  As  argued 
earlier,  Europe’s  colonial  past,  its  relation  to  colonised  territories,  and  the  phenomenon  of 
migration  today  are  not  marginal  to  Europe,  but  at  its  heart.  Said  says  that  ‘[t]he Western 
colonialism that O’Brien and Conrad are at such pains to describe is first a penetration beyond 
the European frontier and into the heart of another geographical entity, and second it is specific 
not  to  an  ahistorical  Western  consciousness  in  relation  to  the  non‐Western  world.’  406  Said 
criticises Camus’ texts for being silent, and for silencing the Algerians’ side of the story, and by 
making  believe  that,  because  the  narratives  centred  themselves  on  stories  of  seeming 
universality,  existential  being  and  individual moral  struggles,  this  story  did  not matter  to  his 
philosophical  approach,  these  stories  said  it  all  and  were  human  and  universal  at  the  same 
time.  Said  argues  that  just  because  they were  left  out  of  the  limelight,  or  totally,  in  Camus’ 
stories, the Algerians’ plights was still very real, and in this context, unjustly left out, playing a 
universalistic background to a French‐centred narrative. Said aims to claim the foreground back 
for  the colonised and  the dominated, and end  the  silence. By doing  this,  Said does  cut down 
Camus’  figure to that of a particular man  in a particular time, or  ‘a moral man  in an  immoral 
situation’. Said refutes the claim that Camus’ novels should be read as ‘parables of the human 
condition’ and instead he insists that ‘one finds in Camus’ novels what they once were thought 
to have been cleared of – detail about  that  very distinctly  French  imperial  conquest begun  in 




In  spite  of  Camus  being  championed  as  a  writer  and  a  thinker  who  defended  freedom  and 
revolt, Said situates Camus ‘contrapuntually’ in his actual historical context, both culturally and 
politically. By doing this, Said situates his discourse within the French imperial and anti‐Algerian 
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style,  his  unadorned  reporting  of  social  situations’  and  notes  that  his  ‘limitations  seem 
unacceptably paralyzing’.409 In the context of European artists, not only writers, reflecting new 
ways  of  grappling  with  other  cultures  slipping  the  grasp  of  their  empires,  Said  notes  that 
modernism,  particularly  through  irony,  set  in.  Said  also  notes  that  Europe  engaged  in  ‘a 
desperate attempt  at a  new  inclusiveness’:  this  observation  is  very  telling with  regard  to  the 
ways  in which colonial powers, on the wane, began engaging with their colonies  in new ways 












Europe. However,  in what  is  a  less  radical  stance  than  Cassano’s,  the  research will  call  for  a 
‘third’ action i.e. a fair and just collaborative action between the North and the South which is 
respectful  and empowering  for all.  It  is  important  to  stress  the position of  the  research,  less 
drastic  and  more  conciliatory,  than  Cassano’s  anti‐Atlanticist  position.411  Nevertheless,  with 

























will  look  at  possible  innovative  ways  of  managing  cultural  and  arts  relations  in  the 




or  may  not  be  about  –  if  one  chooses  –  chasing  eternally  and  inconclusively  and  thus 
constructing an eternal failure. 
 





rediscover  and  rebuild  the  emotional  link  to  the  South.  Cassano  places  great  emphasis  on 
location and on re‐establishing a healthy relationship with the places and the public good which 
belong here.  In relation to the research what should be emphasised are the cultural element, 
the  resources  and  the  cultural  expressions  which  belong  there.  A  re‐evaluation  is  called  for 
since the public goods, the ‘pietas’, are vehicles of identity, solidarity and development.415 The 
‘marginality’/‘marginalization’  needs  to  be  overcome  by  a  sense  of  pride  which  fights  the 
passivity  which  dominance/subjugation  may  induce.  Cynicism  is  another  pitfall  which  needs 
care  and  energy  to  overcome,  or  pull  oneself  out  of.  Tellingly,  cynicism  is  another  element 
prefigured by Camus in L’homme révolté.  
  
Cassano  refers  to  Said’s  Orientalism  and  notes  that  the  problem  of  the  South  goes  beyond 
being ‘orientalised’: the South is still depicted and perceived as an ‘unaccomplished’/unfulfilled 
North  (‘forme  incompiuta di nord’). Cassano may be  splitting hairs when making  this  critique 






While Cassano warns against  settling on  the periphery and becoming dependent  on  those at 
























unbridled  expanse  of  the  ocean,  which  dwarfs  man.418  Cassano  clearly  connects  the 
exaggeration of the ocean with the Atlanticist domineering influence on the Mediterranean. He 
does  this  also  through  reference  to  a  second  German  philosopher,  Heidegger,  and  the  way 
Heidegger  connects  a  third,  Nietzsche,  and  the  latter’s  view  of  the  expansive  ocean  as 
enormous  and  overwhelming  to  man,  and  to  Nietzsche’s  further  reflections  on  the  desert. 
Cassano does this to connect two seemingly opposite, yet related forms and forces: the ocean 





so  doing,  Cassano  creates,  or  rather  develops,  connections  between  elements which  can be 
described  as  “extreme”,  such  as  the  oceanic  dimension  and  the  overdrive  in  favour  of 





as  means  to  learn  to  have  respect  for  others  and  live  with  others  on  the  basis  of  sharing, 
seeking compromise and finding mutual understanding. One important means of achieving this 
dynamic is through mobility, which features prominently in the research and the way forward it 
proposes  later.  Mediterranean  cultural  actors  are  to  develop  themselves  and  their 
commitments  to each other by being physically  yet also  intellectually mobile.420 The  issue of 
European  cultural  actors  in  the  Mediterranean  is  doubly  ironic,  and  hence  cruel,  since  it 
enforces  North  to  South  mobility,  yet  controls  South  to  North  mobility,  and  arguably  does 
nothing to help South to South movement.  
 
Cassano’s  vision  for  the Mediterranean  is  closely  related  to Camus’,  to which  it owes a great 
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Cassano  argues  that  it  is  good  to  know one’s  limits,  in  a  humble,  not  a  despairing way.  This 
reflection  leads  to  Cassano  developing  particular  schema  which  allow  him  to  distinguish 
between  positive  and  not  so  positive  forces  which  play  a  role  in  shaping  relations  in  the 
Mediterranean.  On  the  one  hand,  one  finds  the Mediterranean,  the  South,  nature,  the  sea, 
“human” dimensions, solidarity, proportionality in terms of measured, human nature,  life and 
the  heritage  of  Ancient  Greece.  With  reference  to  Greece,  Cassano  notes  the  “Greek” 
dimension  of  the  humanistic  Mediterranean  thought  in  contrast  to  Hebrew  and  later 
(chronologically)  Germanic  thought.  On  the  other  hand,  one  finds  the  North,  the West,  the 
European  land‐mass,  Germanic  philosophy,  Hebrew  roots  (in  opposition  to  Greek/Christian 
heritage), the spirit, history, technology, God and an overwhelming sense of disproportionality. 
Cassano makes an important point out of proportionality: he argues that it  is not the result of 
balance, or caution, but of passion and contradiction, conflict and  ‘in  spite of’  situations.422 A 
similar  perspective  is  adopted  by  Gianfranco  Brevetto,  who  recalls  Cassano  in  Il  pensiero 






in  terms  of  Greek/humanistic  approaches,  as  opposed  to  Judaistic  and  Old  Testament 
traditions. The value of tradition does not lie in facile nostalgia and the political exploitation of 
the  past,  but  rather  in  a  return  to  and  a  rediscovery  of  oneself  with  an  aim  to  impact,  in  a 
positive  way,  the  future.  Cassano  emphasises  the  point  of  re‐asserting  oneself  through  a 
rediscovery  of  one’s  own  dignity.  He  notes  that  for  this  to  happen,  revolt  as  envisioned  by 



























aggressive,  dominating  and  bellicose.  That  view  in  part  lay  with  the  threatening  posture  of 
Germany during the first half of  the twentieth century. However, one may not elide over the 












‘Vue  du  Sud  de  la Méditerranée,  elle  ressemble  à  cet  étranger  proche,  avec  qui  les  relations 










relation  to  trade  routes  and  military  plans,  other  areas  of  the  world  have  developed  their 
means  of  diplomatic  persuasion  through  commercial  and military means,  as  well  as  cultural 
ones.  For  instance,  the propagation of Confucius  cultural  centres  in Arab  states  since 2004  is 
just one way of saying that China is fast becoming the new global power and very influential in 
African  countries  including  the  Mediterranean  and  Arab  countries  around  it.  Lionel  Vairon 
mentions  Chinese  cultural  centres  as  tools  for  communication  to  combat misunderstandings 
and the lack of communication. They have also boosted a growing interest in Mandarin in the 





















another,  the  EU  exploits  and  increases  these  divisions.  Abis  notes  that  the  Union  for  the 
Mediterranean (UpM) will do nothing to stop this:  it has too wide a remit to be effective and 
give results. At the same time, by excluding the Balkans, the Black Sea and the Persian Gulf in 
much of  its work,  it  is also  incomplete. Change will come, and  is coming,  from other sources, 
and while political change is slow in the South Mediterranean, it  is not true to say there is no 
change.  As  things  stood  and  still  stand,  the  Euro‐Med  is  more  of  an  idea  than  a  vision. 
Geographical  proximity  and  historical  links  are  not  enough  to  boost  this  idea.  Abis makes  a 
good point  of  relativising,  rather  than diminishing,  the  importance of  the  Euro‐Med area. He 






can  regain  its  importance  on  a  global  level.  This  is  an  example  of  the  link  between  the 
Mediterranean  and  globalisation  which  give  this  space  a  global  dimension.  Colonialism 
increased  the  contamination  and  hybridisation  of  the  Mediterranean,  not  a  negative 
repercussion  in  itself.430  However,  cultural  contamination  has  been  used  to  develop  the 
‘imaginary  folklore’  which  has  contributed  to  sweetening  the Mediterranean  realities  which 
include  domination,  submission,  poverty  and  suffering.  Other  negative  influences  have 
persisted over time over the space referred to as the ‘European pool’ due its colonised past and 
compromised present. This perspective  still  reigned up  till  the eve of  the Arabic Spring when 





contrasting  feelings  towards Europe,  ranging  from his  refusal  to  the politics of domination  to 
observing a correspondence and reciprocal influence in terms of art and culture.432 Stillo points 
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reference  to  regional  initiatives  like  the  Biennale  of  Young  Artists  of  Europe  and  the 
Mediterranean. Nevertheless,  it  is worth  asking,  as will  be  asked  later,  how much of  art  and 
culture  is  also  part  of  the  postcolonial  framework  and  the  relations  which  Europe  has  a 
dominant role in shaping?  
 
Jamila  Mascat  notes  the  lack  of  consistency  between  EU  policies  for  supporting  the 
Mediterranean  and  the  UpM  and  the  Fortress  Europe  mentality  against  migration.  She 
describes  the  latter  as  an  example  of  the  ‘neocolonial  vocation’  of  Europe.  While  arguably 
overdone, this  is an example of a general critical position towards the EU. Mascat refers to E. 
Balibar who turns the image of the Mediterranean as a fault line to one of a meeting point and 
a  negotiating  space.  Mascat  suggests  the  present  needs  to  be  acted  upon  in  order  to 
differentiate  it  from  the  past  and  direct  it  into  a  positive  future.  The  discourse  of  a 
‘Mediterranean alternative’ should be saved from slipping into another kind of Orientalism. To 
do this, Mascat calls for the rehabilitation of the Mediterranean as a ‘pluri‐cultural’ space which 











that dealing with  culture and education.  Fifi Benaboud notes  that  civil  society  found  that  the 
third  pillar had not  only attracted  the  least attention  from politicians and various authorities 
responsible for its implementation, but was the most difficult to implement. Benaboud shows 
the importance of the “human” aspects to the EMP by highlighting the bond between security 
and  intercultural  dialogue  and  economic  development  and  free  movement  on  the  basis  of 




of  the  Lebanese  Minister  of  Foreign  Affairs,  makes  an  interesting  point  about  how  the 
traditions,  values  and  cultural markers  of  whole  populations’  identities  had  to  survive,  head 





















subtle  form  of  internal  colonisation’,  these  expressions  were  ‘dazzlingly  projected  into  the 
broad daylight of the nation restored by the reaction against this colonialism’ and ‘these values 
were  suddenly  unfurled  in  the  strong wind  like  the  brand  new  national  flag’.  In  spite  of  the 
positive perspective of the purported survival of local forms of cultural expression, the research 
aims  to  challenge,  and  at  least  qualify,  this  very  strong  and  assertive  political  view.  This 
research  is  trying  to  understand  the  limits  of  independence  from  colonialism  and  the 
persistence  of  colonial  influence  through  postcolonial  means.  Rather  than  accept  that 




the  best  qualities  of  the  former  coloniser  and  establishing  a  new  identity  thanks  to  a  clean 
break with this dominated past: 
 












initiatives  have  failed  to  extend  their  impact  because  partners  have  not  been  equal;  Arab 
partners have historically, and up to recently, always been the lesser ones, mere instruments in 
Europe’s  plans  to  make  the  Mediterranean  more  secure  for  itself.437  Twentieth  century 
initiatives  by  France  aimed  at  developing  its  influence  as  well  as  its  control  over  the 
Mediterranean  feature  a  number  of  times.  These  include  the  plan  for  La  Communauté 
méditerranéenne de Défense by Félix Gaillard  in 1958  in the midst of Cold War developments 
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which  impacted  directly  on  the  Arab  countries.  Following  the  French  retreat  from  the 
Mediterranean  following  the Algerian War and  independence  (1962), Georges Pompidou and 















During  the  presidency  of  François  Mitterrand,  the  5+5  initiative,  also  known  as  the 
Mediterranean Forum, was established in the late 1980s. Jacques Huntzinger is the initiator of 
the  initiative  and  responsible  for  important  elements  of  the  Mediterranean  mission  in  the 
Ministry of Foreign Affairs. Huntzinger asserts the existence of a ‘Mediterranean identity’ on the 




also worth pointing out  that as noted earlier,  in  the  late 1980s  culture  seemed  to gain more 
value in terms of policy but in ways subservient to other means. As pointed out by Urfalino, the 
subservience of culture to public policy and public diplomacy allowed Government to make a 
statement  in  ways  in  which  culture  became  more  instrumentalised  and  exploited.  Under 
Mitterand  and  his  Minister  for  Culture,  Jack  Lang,  one  noticed  two  inter‐related  things:  i. 
culture  needed  to  justify  its  support  by  Government;  and  ii.  Government  realised  more  the 
social, political and economic dimension of culture.             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The  early  1990s  saw  a  particular  general  turn  towards  French  policy  that  became  a  wider 
European  policy,  namely  in  terms  of  the  EMP.  In  the  1990/1991  Gulf  War,  France  was 
marginalised in the diplomatic work involved in resolving the conflict. France reacted, together 
with Italy and Spain, to set up the Partnership under the French and Spanish Presidencies of the 
Council  of  the  European  Union  in  1995.  The  EU  itself  was  now  keen  to  balance  its  late‐
























east.  Xuereb  notes  that  fears  were  expressed  that  the  integration  drive  would  encourage 
further  North‐South  collaboration  and  economic  relations  at  the  expense  of  further  South‐
South developments.440 
 
The  latest  initiative which  takes  the  EMP up  to our  days  is  the Union  for  the Mediterranean 
(UpM). The Arab Spring only exposed further the fault lines of the UpM. Apart from having its 





Fabre  notes  that  the  vision  and  discourse  of  many  French  intellectuals  and  policy‐makers 
addressing the Mediterranean shifted, over time, from one mostly focused on the Greco‐Latin 
heritage to one encompassing  ‘two shores’ (‘la Méditerranée des deux rives’). Fabre mentions 
Louis Gardet, one of the founders of the  journal Études méditerranéennes:  the  journal’s aims 








pluralité  même  devrait  être,  pour  les  hommes  de  bon  vouloir,  une  occasion  d’échange  et 























et  les  interpénétrations  nécessaires,  c’est  cela  au  contraire  qui  peut‐être  facteur  de 
compréhension mutuelle et d’épanouissement.’ 
 
Gardet  is  reacting  to  Pirenne’s  thesis  by  focusing  on  the  existence  of  two  shores  and  all  the 
historical, cultural and social factors which act to bridge them. He expresses the classic dilemma 
regarding  the  Mediterranean  as  a  frontier  and  whether  it  is  open  or  closed:  ‘[…]  il  serait 
nécessaire  qu’une  sorte  de  coupure  culturelle  n’existât  plus  entre  Orient  et  Occident.  Les 
pourtours méditerranéens  seront‐ils  une  frontière  fermée,  ou  au  contraire un  lieu de passage 
ouvert et un lien?’ 442 
 
During  the  1970s  and  1980s  Jacques  Berque,  who  also  experienced  Algeria  as  a  student  of 
Braudel, expressed his belief in a United States of the Mediterranean headed by France and the 
Arab  states.  Other  important  elements  in  Berque’s  vision  of  the Mediterranean  include  the 
myth  of  Al  Andalus;  the  process  of  decolonisation  allowing  the  rise of  an Arab/African‐Asian 
axis to work together with the Greco‐Latin one; solidarity to build an ‘original construction’ on a 
cultural  basis;  the  building  of  a  cultural  entity;  opposing  an  obsession  with  the  past 
(‘passéisme’):  ‘[…]  il  faut que  la Méditerranée cesse d’être  cette Eurydice  toujours perdue des 
peuples  méditerranééns’;  interest  and  research  into  roots  and  authenticity  that  deal  with 
modernity  and  thus  “come  of  age”  rather  than  obsess  with  the  past;  and  a  belief  that  the 
Mediterranean is both harmony and strife (éris/éros in Greek, showing how linked they are).  
 
In  the  1990s  Paul  Balta  edited La Méditerranée  réinventée and  expanded on  the  idea  of  the 
Mediterranean with two shores. He identifies the triple heritage of the Mediterranean, namely 
the Greco‐Roman strand  influenced by Egypt and  the Orient;  the  Judeo‐Christian  strand; and 
the Arab‐Muslim strand. Balta  is  a  firm believer  in moving  forward  by being grounded  in  the 
present and well aware of the past:  ‘[…]  il n’y a pas de bonne prospective sans rétrospective’. 
The  key  phrase  ‘l’avenir  du  passé’  reverberates  with  importance  throughout  his  work.  His 
contemporary  Edgard  Pisani,  who  among  other  roles  was  the  president  of  the  Institut  du 
Monde  Arabe  between  1989  and  1995,  notes  that  the  Euro‐Med  association  cannot  be 
expected to act like the EU. However, it can do other things, mainly those of developing into an 
‘inter‐region’  emphasising  inter‐dependence  and  collaboration  on  the  lines  of mutuality  and 
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of  capitalism  and  the  dominant  trends  of  the  way  of  being  in  terms  of  lifestyles,  interests, 







Mohamed Salah Hermassi  sets himself  the  difficult  task of  trying  to explore ways of  opening 
Maghreb countries further to modernity and democratic ways while valuing their identities and 
values. He underlines another tension which exists between allowing the common features of 
Maghreb  countries  to  unite  the  region,  and  accepting  the  differences  rising  from  the 
specificities  of  each  country.  The  tension  between  the  encompassing  characteristics  of  Arab‐
Muslim identities and the specificities of the different Maghreb states lies at the heart of many 
of  the  challenges  of  developing  positive  cultural  influence  and  cultural  relations  across  the 
Mediterranean.445 
 










authors who are clearly championing Arab‐Muslim  identity and feels  it  is under threat  from a 
wide  range  of  areas,  from  globalisation  to  regional  identities, Mediterraneanism  included.  In 
adopting  this position Hermassi displays a  clear mentality of  feeling under  siege, which other 
commentators,  both  from  the  South  and  the  North,  have  observed.  Hermassi  describes  the 














noting  that  authors  of  an  ‘extreme nationalistic’  view believe  that  the Arab  nation  is  divided 








With  regard  to  the period of  French colonisation of North Africa, Hermassi  comments on  the 
‘divide and rule’ attitude of the colonisers towards the local populations. While it may make for 
strange  reading  from  a  “Mediterraneanist”  perspective,  Hermassi’s  comments  may  be 






Berber  factor,  while  defeated,  still  have  an  effect  today.  He  also  criticises  postcolonial  elite 
politicians, and especially the Francophone elite, for prolonging French colonial thinking.447 
 
Hermassi  looks at how  religion and  language were celebrated  in  defiance of  colonial  rule,  as 
well as after  independence, and strictly  linked to the Arab‐Muslim  identity. He chimes in with 
Risler  on  the  colonial  attempts  at  uprooting  Islam  and  weakening  local  culture  while 
encouraging assimilation to the French one.448 
 
Hermassi believes  Islam  is  fundamental  to  the cultural  identity  in North Africa and was a key 
weapon against  colonialism. He asserts  the  importance of  religion and culture  in managing a 
state, in spite of Western efforts to have Arab states separate politics from religion. Hermassi 




influences  including  the  Arab  and  Islamic  elements.  Globalisation  does  not  seem  to  have 
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Hermassi  stresses  the  value  of  acknowledging  ones’  identity  as  a  source  of  pride  and worth 
which  leads  to  assertion  rather  than  submission  to  foreign  models  or  rejection  in  terms  of 
opposition  against  the  West.  Postcolonial  political  elites  are  criticised  for  doing  both  these 
things and failing their people and their future. Arab citizens of the various states do not want 













many  African  states  were  a  sham  and  France  conducting  them  was  just  a  deceiving  show. 
France has kept  influencing African states over the past fifty years, not only economically and 
politically,  but  also  culturally.  Today,  the  cultural  domain  allows  France  to  keep  its  ‘soft’ 
influence present, as well as maintain a high and international profile. Barlet is not interested in 




independent  or  emancipated  as  long  as  the  economic  system  supporting  them,  or  in  some 
cases exploiting them, is caught in a ‘context oscillating between hegemony and cooperation’. 
Artists  are  caught  between  trying  to  assert  themselves  and  develop  their  own  sense  of 
validation,  and  trying  to match  up  to Western  expectations  and  their markets. He  refers  to 
articles by Florent Mazzoleni on music and Sylvie Chalaye on theatre to note that African artists 







strong  in  African  theatre  thanks  to  the  exporting  and  adoption  of  Western  structures  of 
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passes  through  taking  into  serious  consideration  the  colonial  past.  However,  he  warns  that 




potential. With  regard  to  Europe,  it  is worth  noting  that  parts  of  France make  it  close  in  on 
itself, not allowing France to acknowledge either the past in which it was a perpetrator, or the 
new  situation  where  it  is  no  longer  a  colonial  force  or  an  empire.  Ironically  France  has  not 
decolonised itself yet, with reference to persistent institutionalised racism. The French renewed 
relationship  with  Africa  may  point  towards  new  avenues  which  may  lead  to  opening  the 
country  up.  Echoing  critical  discourse  on  governmentality Mbembe  identifies  the  role  artists 
and intellectuals have to play to contribute to the added value of civil society and the state  in 
order  to  change  African  societies  for  the  better  through  their  creativity.  Mbembe  identifies 
three main  foci  for development  to be achieved:  i.  enabling mobility;  ii.  supporting emerging 
creative  people;  and  iii.  tapping  potential  for  change.  Africa’s  main  challenges  in  terms  of 
colonisation  seem to be  related primarily  to a  case of  self‐colonisation:  ‘[…] aujourd’hui  il  ne 
s’agit plus tant de lutter contre un occupant étranger que contre soi‐même.’ Lamko notes that 
development  is  not  measured  in  GDP,  buildings  or  space  conquests.  Rather,  it’s  about  the 
dynamics  which  allow  people  to  solve  the  problems  which  they  face  in  the  framework  of 
creating general well‐being.455 
 
Musanji  Ngalasso‐Mwatha  notes  that  African  dependence  on  Europe  includes  political, 
diplomatic,  economic,  financial,  technological,  commercial,  food‐related  and  health‐related 
domains. However,  one  can  add  the  cultural  too:  for  instance,  school,  languages,  publishing, 
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too high. Brain drain  is another challenge to be  faced.  It  is not only the case of young skilled 
people  leaving  their mother  countries,  but  of  intellectuals  selling  out  to  politics  for  personal 
benefit  –  or  the  public  perception  of  this,  which  is  strong  since  it  is  based  on  experience. 















colonial  mentalities  run  deep.  Africa  is  assumed  to  have  only  entered  history  recently, 
discounting the value of pre‐colonisation cultures. Approaches towards cultural division reflect 
the  separation  of  colonial  spoils  following  the  1885  Berlin  agreement.  With  regard  to  the 










system  in  practice.  Problems  include  the  lack  of  clear  national  programmes  for  social 
development and education  systems  that are modelled on European  systems but  function as 
pale and inefficient copies. This is partly due to the fact that European systems can make use of 
comparatively better economies as well as a  lesser language diversity. Interestingly, European 
educational  establishments  are  facing  new  challenges  with  regard  to  language  and  cultural 
diversity in view of increased and varied migration to which they need to adapt. Economic and 
education  failures  are  related  to  the  limited  attention  that  is  paid  to  culture  in  terms  of  the 
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changing  to  improve  their  possibilities  to  assist  society  to  grow,  also  in  terms  of  the modèle 
bilingue:  while  spoken  of  in  terms  of  languages,  the  idea  can  be  applied  to  other  areas  of 
culture,  because  of  the  sense  of  balance  promoted  between  local,  regional  and  the 
European/global  levels.  It  is  interesting  to  explore,  also  in  terms  of  how  two  means  of 
expression may give rise to a third element, thus hybrid.459 
 
Without one’s own culture,  one  has  little of oneself  to hold on  to.    It  is  important  to  seek a 
balance  between  local  and  exterior  realities.  The  process  of  decolonising mentalities  aims  to 
strike  a  balance  between being  neither  insular  and  too  protective  nor  too  self‐exposing.  The 
South needs to be  less  in awe of Europe and decolonised states need to develop decolonised 











make the Mediterranean what  it  is:  the diversity of the Mediterranean, up till  the nineteenth 




change  in  the  fortunes  of  the  Mediterranean  by  highlighting  the  spectacular  rebirth  of 
Mediterranean  ports  in  the  nineteenth  century;  the Nahda,  or  rebirth  of  Arabic  and  Islamic 
cultures in open, modern ways; and the investment which industrially‐led Europe puts into the 
Orient,  with  an  aim  of  developing  the  Orient’s  markets  and  its  own  through  trade  and  the 
control of routes. Corm notes that in nineteenth century the Orient held the West in admiration 
but also contempt, repulsed by European ambitions, greed and controlling powers. Arab society 






industry,  communications  and  development  in  general.  European  interest  in  the  Orient  is 
exposed for what it is, namely in terms of having the economic and military ambitions fulfilled. 
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Bitterness  remains  and  is  not  forgotten  by  independent  Arab  countries  in  the  twentieth 
century. The multicultural cities of the nineteenth century also fail to live up to their promises. 
The Saint Simoniens and the Young Turks, for instance, who dreamt of improving on what they 
inherited  and  doing  so  in  practice,  failed  in  fulfilling  their  positive  ambitions  for  the 
Mediterranean space.  
 
The dismantling of the Ottoman Empire and spreading French  influence  in Arab  lands did not 
help  communication  but  rather  seemed  to  parcel  up  areas  of  influence  in  a  situation where 
many  new  states  came  into  being  (including  in  the  Balkans  and  Middle  East)  under  the 
influence of greater political powers (European, soon to be American and Soviet). Corm stresses 
the point  that  the  loser of  these developments  is  the Mediterranean and  the exchanges  that 
enriched it before. Corm also notes how political and economic rivalry set the stage and action 
for  both  World  Wars  in  the  twentieth  century.  Further  limits  on  Mediterranean  exchanges 
followed  World  War  II  with  Jerusalem  and  Beirut  split  (1948,  1975),  the  prolonged 
decolonisation process, Egyptian nationalisation (1956) and the Cold War. Corm notes how the 
Mediterranean  is  a  part  of  a  larger  whole,  influenced  and  shaped  by  larger,  international 
economic and political influences. The Mediterranean in the twentieth century seems to have 






Simon  Smith  explains  how  British  presence  and  influence  in  Malta  outlived  independence 
achieved  in  1964. He notes how:  ‘[i]n  this  sense,  the example of Malta  supports  the growing 
recognition  that  decolonisation  could  be  an  open‐ended  process,  with  traces  of  empire 
outlasting its formal demise.’  
 
Smith  goes  on  to  say  that:  ‘[i]ndeed,  a  study  of Malta  in  the  era  of  decolonisation  supports 
Stephen Ashton’s  recent  observation  that  ‘Historians  of  the  British  empire  have  long debated 
the  question  of when  empire  began.  Equally  open  to  interpretation  are  questions  of  when  it 
ended or whether it continued in a different form’.’ 462 
 
Baldacchino  comments  on  the  relationship  between  empire  and  the  use  of  identity  by 
colonialism:  
 
‘As one considers the politics of  identity  from the context of  the myth of Empire that works  in 
and  out  of  artificial  political  boundaries,  one  cannot  forget  that  the  use  of  identity  by 
colonialism  is  an  enforced  from  of mediation  between  the  culture  of  Empire  and  that  of  the 
                                                             
461 Balta, page 47. 
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colony.  Mediterranean  history  is  marked  by  the  construction  of  regional  knowledge  as  a 
selective exercise.’ 
 
Baldacchino  further  emphasises  the  synecdoche which  empire  building  infused  visions  of,  or 
better for, the Mediterranean with:  
 
‘Whether  Carthaginian,  Roman,  or  Hellenic;  Spanish,  British,  French,  or  Ottoman;  Norman, 
Byzantine or  Islamic; a  formalized kind of Mediterraneanism  is  invariably  characterized by an 
outstanding plurality of myths, each leaving an indelible historical mark on its diverse forms of 
cultural and historical self‐definition.  In  its most recent history of such forms of  imperial myth 
the  region  found  itself  depicted  as  a  selective  doctoring of  national  interests,  excluding what 





Through  this  sub‐chapter,  the  research  has  tried  to  illustrate  the  determining  conditions 
through  which  colonialism  has  shaped  cultural  interaction  and  cultural  relations,  and  the 
influence this period in history still has on today’s cultural expression. The next sub‐chapter will 



































One of  the main  tools  through which  cultural  relations may  be  built  or  influenced  is  that  of 
engaging  in  cultural  diplomacy.  Cultural  diplomacy  has  been  traditionally  and  is  still  mainly 
practised by states with other states by promoting the use of cultural expression as a means of 
building  partnerships,  addressing  political  tensions  and  identifying  market  opportunities. 
However,  cultural  diplomacy  is  also  employed  by  the  private  sector  and  non‐state  actors  to 
further mutual comprehension and the attainment of common goals.   Cultural diplomacy has 
also  influenced  cultural  relations  in  the  Mediterranean.  As  this  sub‐chapter  will  attempt  to 







One of the cornerstones for the success of cultural relations  is  trust. Recent developments  in 
global politics have changed both the nature and the extent of cultural relations and with them 
cultural diplomacy. Such changes include the First Gulf War, the events of 9/11, the American 
invasion of  Iraq and most  recently  the Arab Spring. These  recent  changes  in geopolitics have 
arguably  contributed  to what  is  described  as  ‘the  slow  ebbing  of  trust’.  Trust  is  described  as 
‘rationally  calculable  danger  and  rationally  incalculable  chaos’  and  is  closely  tied  to working 
together  across  cultural  differences.  Over  the  past  decades,  the  international  framework 
marking modern  society has  changed and has given way to a more diverse and arguably  less 




Relations  between  Europeans  and  Arabs  have  been  through  many  changing  circumstances 
throughout the centuries. Many observers of contemporary geopolitics tend to emphasise the 




resorted to  in order to  improve relations,  it has not resolved conflict definitively  for any  long 
period. Nevertheless, formalised or at least structured cultural relations in the form of cultural 
diplomacy  have  been  consciously  used  to  address  difficulties  among  groups  with  different 
agendas  and  priorities.  It  is  important  to  note  that  strong  political  powers  have  generally 
resorted  to  such  means  in  order  to  communicate  and  deal  with  powers  of  equal  or  similar 
                                                             











to  reflect  the  imbalance  and  betray  elements  of  dominance  and  submission,  as  has  been 




Against  this  backdrop,  calls  by  Western  observers  to  use  cultural  means  to  reach  out  to 
developing  nations  and  tackle  mistrust  through  culture  ring  hollow.  For  instance,  Maurits 
Berger recommends using culture to break the contemporary deadlock in Western and Arabic 
relations. Such an approach is well meaning but faulty on two counts. Firstly, Berger seems to 
suggest  the  main  cause  of  this  deadlock  is  Arab  suspicion  of  the  West  based  on  prejudice. 
However, one needs to consider Western shortcomings and misgivings which are not based on 
prejudice  but  real.  Berger  also  calls  for  culture  to  be  explored  as  an  inroad,  since  it  is  a 
‘relatively unknown field of co‐operation vis‐à‐vis the Arab world’. However, such an approach 




Peter  Aspden  argues  that  the way  Europe  relates  to  its  global  partners,  particularly  those  it 
considers to be potentially dangerous to its stability and safety, is through the development of 
global  cultural relations shaped by colonial experience. Aspden refers to this phenomenon as 
‘the  sobering  wisdom’.  While  agreeing  with  this  perspective  of  the  maturing  of  cultural 
attitudes  and  the  building  of  relations  by  Europe  since  colonialism, who has  benefitted  from 
this  new  scenario  is  debatable.  European  powers,  through  their ministries  of  foreign  affairs, 
cultural  institutes,  embassies  and  professional  diplomatic  corps,  have  crafted  a  strategy  to 





objectives.  Cultural  diplomacy  may  be  utilised  to  change  the  perceptions  of  others  towards 
oneself by influencing the means of communication and the messages relayed. However, such 
diplomacy may also be used  to  confirm an  image of oneself,  if  this  is deemed as positive.  In 
reality, one’s perception of oneself has a big role to play, and this may not always match what 
the  other  party  thinks.  As  in  an  analysis  based on  a  Johari window exercise,  and  as  outlined 
earlier  in  1.1.e  Perceptions,  there  is  no  one  version  of  oneself,  and  knowing  how  one  is 
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provide  a  sense  of  belonging  and  support  to  the  community.  She  quotes  Rami  Khoury  of 
Beirut’s ‘The Daily Star’ to note that while:  
 
‘increasing  understanding  and  establishing  trust  have  always  been  fundamental  to  cultural 
diplomacy,  campaigns  to  discover  common  values  between  the  United  States  and  other 
countries and cultures can obscure legitimate differences in perspective.’ 468  
 
Differences  are  real,  and  attempts  at  covering  them  up  or  simply  ignoring  them  do  create 
backlashes.  For  instance,  Khoury  notes  that  the  interactions  between  individuals  and  their 
communities are very different in the United States and the Arab and Muslim worlds. He argues 
that people  in most countries of the Middle East, Asia and Africa give up personal freedom in 
return  for  the  benefits  they  get  from  belonging  to  a  unit  such  as  the  family,  the  tribe,  the 
religious  group,  the  clan  or  the  ethnic  group.  These  benefits  include  enjoying  a  sense  of 
meaning, protection, a sense of hope for the future and all of those things American citizens get 
as individual citizens in a country run according to the rule of law in which there is a mechanism 
for  the  redress of grievances and  the adjudication of disputes  through  the  law. Khoury notes 
that: 
 





difference  in  roles  given  to  families  and  individuals  has  precipitated  some  of  the 
misunderstandings between cultures. If cultural diplomacy helped to illuminate such difference 
between  our  cultures,  then  perhaps  it  could  begin  to  help  us  to  understand  one  another  as 
well.’469 
 
Khoury  makes  a  very  strong  and  clear  point  which  is  of  fundamental  importance.  Cultural 




A  cultural  institute  which  is  also  an  institution  like  the  British  Council  is  prides  itself  on  a 
number of characteristics that define it as such. One is its longevity, having been established to 
promote  public  diplomacy  and  cultural  relations  since  the  1930s,  with Western  democracies 
being called  upon  to  compete with Western and Soviet dictatorships with  their own positive 
propaganda  during  the  Cold  War.  However,  a  more  important  reason  is  its  focus  on  its 
communicative quality and openness to others in order to make ‘mutuality’ possible. Mutuality 

















Berger  notes  that  it  is  fundamental  to  distinguish  between  public  diplomacy  and  cultural 
diplomacy.  The  latter  favours  a multilateral  approach,  as  opposed  to  the  former’s  unilateral 
approach. Cultural diplomacy is not about promoting one’s national culture. Nevertheless, the 
two  approaches  are  related.  Practitioners  of  cultural  diplomacy  need  diplomatic  skills  to  be 
honest  and  open  to  others’  cultures while  resisting  cultural  relativism  and  stereotyping.  Rod 
Fisher notes how some cultural institutes such as the British Council but also the Goethe‐Institut 
have  in  fact  over  the  past  decade  preferred  the  term  cultural  relations  over  cultural 
diplomacy.472  Nevertheless,  he  also  points  out  that  public  diplomacy may  be  getting  back  in 





National  policies  encouraging  cultural  diplomacy  can  promote  a  series  of  initiatives  which 
favour  cultural  practitioners,  particularly  artists  and  cultural  operators,  as  well  as  their 
surrounding  communities. When  such  cooperation  emphasises  the  potential  of  cross‐border 
cooperation,  the  results  can  be  very  positive.  Such  policies  support  the  mobility  of  cultural 
practitioners  which  continues  to  be  an  important  component  of  international  and  regional 
cultural  cooperation  agreements,  be  they  multilateral  or  bilateral.  In  this  context,  activities 
involving mobility  are  often  seen  as  tools  to  promote  the  image  of  a  country  abroad  and  to 
export culture. However, traditional approaches seem to be out of step with the changing and 
more  international  practices  of  artists  and  cultural  professionals  (for  example,  traditional 
bilateral  cultural  agreements).  Such  limitations  become  apparent  even  between  states  of 
similar economic means and political  approaches, where more opportunities are  called  for  in 
order to allow practitioners to develop their own research and exploration ambitions that are 
not tied to meeting diplomacy or other political and economic agendas. However, outside the 
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Conventional  cultural  diplomacy  approaches  by  Europeans  to  developing  countries  tend  to 
focus on gaining trust through a positive attitude and portrayal of oneself and providing aid and 
means for further development. However, as noted earlier, as developing countries do develop, 
the  latter‐day  missionary  zeal  by  Europeans  is  met  with  scepticism  and  a  greater  sense  of 
independence.  Andreas  Wiesand  notes  that  apart  from  the  element  of  dialogue  that  is 
practised  by  cultural  institutes  or  intermediary  agencies  another  important  aspect  in 
contemporary  cultural  diplomacy  is  the  ‘tightening  of  control’  i.e.  away  from  the  cultural 
institutes and toward the direct funding of specific events, which may be interpreted as a sign 
of efforts at regaining control by central governments through their ministries responsible  for 
foreign  affairs.  Two  examples  of  such  control  consist  of  the  shaping  of  legal  and  political 
frameworks  which  shape  cultural  exchanges  and  the  contract  funding  based  on  new  public 
management techniques. The point of  financing  is also of great  importance, especially at this 
time of economic and financial crisis, when much of the resources dedicated to the function of 
cultural  diplomacy  focus  on  the  benefit  of  one’s  own  national  citizens  or  institutions  even, 
ironically, in contexts supporting dialogue. By considering these practical elements in relation to 
recent developments in cultural diplomacy, Wiesand allows for a more in‐depth analysis of how 
cultural  influence works which  accompanies  the  theoretical  observations.  This  approach  also 
allows  the  research  to  analyse  the  information  gained  from  the  interviews  in Section  Two  in 
light of a variety of conditions, as well as identify a way forward that encourages dialogue and 
exchange  which  is  truly  mutual.  Such  a  perspective  also  allows  the  assessment  of  another 
important  observation  by  Wiesand,  who  notes  that  cultural  cooperation  depends  less  on 
‘notions  of  “common  history”  or  even  “identity”’  and  more  on  the  interests  of  national 
governments  and  ‘political,  security  and  economic  motivators  which  dominate’  and  which 
regard culture as a tool to achieve ulterior aims, rather than as an end goal. Wiesand is correct 
in noting that national governments encourage cultural cooperation on the basis of two points: 
firstly,  such  cooperation  creates  space  for  further  influence,  this  time  in  a  ‘soft’  way,  and 
secondly culture is a good tool with which to accompany political and economic projects.474 As 
is well known, the description of cultural diplomacy in terms of ‘soft power’ owes its existence 
to  Joseph  Nye.  This  term  contrasts  the  ‘hard’  approach  of  political  and military  threats  and 
interventions  to  the  ‘soft’,  persuasive  and  enriching  approach  through  culture,  the  arts  and 
positive  elements  in  society.  In  a  similar  vein,  Gianni  Vattimo  refers  to  this  approach  as  ‘il 
pensiero debole’ (the weak, or soft, way of thinking).475 
 
With  regard  to  relations  between  Europe  and  the Mediterranean, Demmelhuber  echoes  the 
opinion of Cassano and Zolo regarding the disintegration of the Mediterranean identity and of 
the  European  identity  in  relation  to  the Mediterranean  due  to  efforts  by  the  EU  to  focus  on 
issues other than “common history” or even “identity” (referred to above), mainly dealing with 
security and economic expansion. Demmelhuber is right in noting that even the countries of the 




















years  may  betray  the  way  national  governments  or  institutes  have  been  ‘tightening’  their 
control  over  cultural  affairs  internationally.  On  the  other  hand,  the  structure  that  allows 
institutes  to  come  together  and  cooperate  on  a  network  basis  which  is  spread  globally 
encourages  de‐centralisation  and  direct  participation  by  a  number  of  stakeholders  the world 
over.477  
 
Arguably,  cultural  diplomacy  is  still  understood  as  a  ‘strand  of  public  diplomacy’, with  nation 





‘A  subtle,  but  important,  change  has  been  evident  in  the  policies  of  some  of  the  cultural 
institutes  and  agencies  in  recent  years.  Their  role  for  many  years  was  inextricably  linked  to 
cultural diplomacy, an  instrument of  foreign policy  in which efforts are directed to presenting 
positive  images  of  a  nation  state  through  its  culture  (and,  it  has  to  be  said,  with  a  view  to 
obtaining advantage in a country and facilitating diplomatic operations).’ 478  
 
This has  been  the  subject of  increasing attention  in many  international debates which noted 
that  ‘cultural diplomacy has  come  to  include a  complex  set of  relations’  involving a variety of 
agents  who  consider  that  cultural  values  and  resources  are  a  central  tool  to  promote  their 
identities,  exert  influence  in  the  international  sphere  or  build  spaces  of  understanding  and 
dialogue with other individuals and peoples. Therefore, cultural diplomacy can be distinguished 
from  traditional  diplomacy,  and  this  can  be  done  on  the  basis  of  the  agents  involved,  the 




























for  its  own  as well  as  others’  benefit,  is  France. Here  the  state  shapes  views  on  culture  and 
cultural  production  and  distribution  directly  through  its  highly  experienced  and  active 
administrative structure which also has a strong impact on cultural relations internationally.481 
There  is  a  long  and  steady  history  of  French  cultural  production  and  promotion  abroad. 







through the UN Convention on Diplomatic Relations signed  in Vienna  in 1961, which calls  for 
the  development  of  friendly  relations  to  the  benefit  of  economic,  scientific  and  cultural 
fields.482 Seen from this angle, cultural diplomacy brings culture and diplomacy together  in an 
unequal relationship, where culture is subservient to diplomacy for political ends. Gerbault Loïc 
refers  to  the  definition  of  culture  by  the  former Minister  of  Culture,  Renaud  Donnedieu  de 
Vabres,  as  an  ‘antidote  to  violence’,  a  generation  of  tolerance  and  an  eye‐opener  to  others’ 
cultures. In such a context, cultural diplomacy may be perceived as another framework through 
which  contemporary  conflicts  and  international  relations  can  be  assessed.  Loïc  notes  that  in 
today’s  world,  where  international  conflict  calls  on  nation  states’  full  resources,  culture  is  a 
‘new process of exaltation and expression of the national feeling.’  It  is interesting to point out 




The development of  French cultural  policy  targeting  its  international  relations has  followed a 
very  interesting  path.  The  international  dimension  of  culture  is  managed  by  the  Ministry 
responsible  for Foreign Affairs, unlike “arm’s  length” organisations as  is  the case  in the UK or 
Germany. While serving national interest directly, and ensuring more direct communication and 
even  tighter  control  of  foreign  cultural  policy,  this  approach  also  serves  certain  situations  in 

















It  is  often  observed  that  the  French  strategy  towards  expanding  the  influence  of  France 
internationally through culture was drawn up in response to a rising feeling of cultural decline 
which coincided with  the  loss of military might  across Europe and  the Mediterranean.  In  the 
first instance, early nineteenth century losses to Britain urged France to take stock and look for 
new  ways  of  establishing  itself  outside  its  national  confines.  This  meant  identifying  ways  of 
expanding  those  physical  borders  to  include  newly  colonised  territory. More  localised  losses 
towards  the  end  of  the  century  at  the  hands  of  the  Prussians  fuelled  this  approach  of 





Therefore  the  decline  of  empire  for  France  as well  as  for  its  major  imperialistic  rival,  Great 
Britain,  led both to devise alternative ways of maintaining  influence on a global scale. One of 




online.  In 2011 the global corporation celebrated  its 75 years, having been established  in the 
critical inter‐war period in support of the seemingly ever‐expanding British Empire. In terms of 
cultural  institutions,  the  British  Council  is  still  considered  as  an  autonomous  body  that 
challenges the status quo and defends human rights regularly. With regard to France, a number 











imbalance  between  French  pride  in  its  defence  of  human  rights  and  its  colonial  past  found 
expression in a case of cultural and diplomatic maladroiteness when it was declared by French 
                                                             
484  Author’s  interview with  Farid Majari,  Beirut,  17  November  2011:  the  Director  of  the Goethe‐Institut  makes 
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of  bodies  representing  culture  abroad.  These  have  included  the Centre  culturel  français  and 
Institut  culturel  français as  well  as  the  Alliance  française.  These  bodies  have  implemented 
French policies for the protection and promotion of French culture, the Instituts more directly 
than the Alliances. The Fondation Alliance française integrates the Alliance squarely into French 
policy  and  the  Foreign Affairs, while CulturesFrance  has  also  been  funded by  the Ministry  of 
Foreign Affairs rather than by the Ministry of Culture. CulturesFrance has established a support 
policy for development in the cultural field. Since the state does not impose its guidelines, this 






Council,  the  French  set‐up  is  ‘cacophonous’,  less  well  organised  and  slow  to  change  and 
maximize  synergies.488  Furthermore,  French  organisations  do  not  seem  to  be  politically 
engaged, in contrast to the British Council, arguably because politics is out of their hands and 
directly  in  Government’s.  Either way,  since  culture  is  in  various  degrees  instrumentalised  by 
diplomacy,  the changing global political  scene changes  cultural  interests accordingly. This has 
been the case since the inception of such institutes: the focus of the British Council, established 
in  1934  with  its  first  office  in  Cairo,  has  shifted  according  to  the  priorities  of  the  day  and 
political circumstances, while the Alliance française was established even earlier, in 1883, with a 
rich  European  presence  which  spread  to  its  colonial  territories.  In  tune  with  recent 
developments,  a  revamped presence of  cultural  institutes  in Eastern and Southern Europe at 
the  turn  of  this  century  has  given way  to  renewed  concentration  to  the  borders  of  the  EU, 
namely Ukraine and Turkey, the Middle East, Asia and particularly China.  
 
It  is not only  political  circumstances which  shape  the priorities of  cultural  diplomacy. Market 
concerns  have  always  accompanied  political  interests,  and  in  recent  times  observers  have 




















Ahmed Moatassime provides a very  critical  reading of  these French  initiatives. He notes  that 
together  with  the  ‘Europeanisation’  and  ‘globalisation’  forces,  ‘francophonism’  offers  a 
particularly ambitious and forceful presence in the Mediterranean. Moatassime argues that in 
spite  of  internal  conviction,  the  Francophone  discourse  on  cultural  diversity  and  the  cultural 
exception  is  not  convincing  to  others  and  copies,  though  less  efficiently,  the  model  of 
globalisation while  carrying  its own agenda. He harshly  criticises  the  institutional  set‐up of  la 
Francophone worldwide, which he notes is built on the ruins of the French empire. It is indeed 






relations,  the  British  Council  has  since  the  1990s  stressed  the  concept  of  dialogue, 
understanding  and  mutuality,  in  a  subtle  drive  towards  the  definition  and  identification  of 
values  and  ideas  which  different  people  may  have  in  common,  or  not,  and  which  may  be 
opened up for dialogue and as a basis  for cooperation. The role of Counterpoint,  the cultural 









It  is  important  to  keep  in  mind  the  social  and  cultural  circumstances  which  witnessed  the 
development  of  this  approach.  Multiculturalism  debates  and  practices  had  expressed  a 
renewed  urgency  with  a  reality  which  had  become  topical  in  Europe  since  the  1960s  with 
varying  results  in  different  countries  and  social  settings.  The  European  Commission  defined 
multiculturalism as the acceptance of immigrants and minority groups as distinct communities 
whose  languages  and  social  behaviours  and  infrastructures  distinguished  them  from  the 
                                                             
489 Ibid. page 60. 
490  MOATASSIME,  Ahmed (2006):  Langages  du  Maghreb  face  aux  enjeux  culturels  euro‐méditerranéens, 
L’Harmattan, Paris, page 41. 
491 ELVIRA, Marco (2008): ‘Una mirada al sistema británico de relaciones culturales internacionales: acción cultural 













to  citizenship,  the  1990s  saw  a growing  realisation  that  the  classical  aspects  of  citizenship  in 
terms  of  the  civil,  political  and  social  dimensions  as  identified  by  T.H. Marshall  in  1950 may 
have needed to include cultural entitlements. Turner argues that there rose the recognition of 
the  value  of  cultural  empowerment  and  participation  of  citizens,  including  migrants,  within 
diverse,  yet  strongly  national,  cultural  life.494  Within  the  discourse  on  multiculturalism, 
traditional liberalism promoted the idea that individuals should be viewed as equivalent to each 
other,  irrespective of ethnic,  religious, sexual or other characteristics or affiliations.  In  light of 
this  equating  perspective, which may  have  had  a  negative  impact  by  homogenising different 
individuals,  the ensuing decade  saw  the  reappraisal of  the  liberal  view of  cultural difference. 
Liberal  multiculturalism  tends  to  focus  on  the  relationships  between  state,  groups  and 
individuals,  and  provides  the  theoretical  background  for  group  rights.  However,  whether 
cultural communities can be viewed as groups with their own special rights or as citizens with 
particular  cultural  characteristics  whose  rights  and  duties  are  part  of  those  of  the  larger 
community remains unclear. This is mostly due to the complexity involved in defining concepts 






intercultural  communication  nor  try  to  transcend  difference  and  achieve  integration  through 
mutual  dialogue.495  As  has  been  seen  in  various  European  states  such  as  the  Netherlands, 
France  and  the  UK  to  mention  but  three,  multiculturalists  approaches  may  lead  to  having 
people  who  resent  the  rapid  cultural  change  and  call  for  assimilationist  and  possibly  racist 
policies,  on  the  one  hand,  and  on  the  other  reactionary  and  extremist  behaviour  among 
migrants that has become a major unsettling and confrontational  feature of various European 
societies.  Rather,  policy  should  encourage  the  acceptance  of  cultural  difference  in  order  to 
transcend  divisions  with  an  aim  to  create  a  community  whose  members  can  work  closer 
together. One of the main problems caused by multiculturalist policies that stop at promoting 
ethnic  and  cultural  multifaceted  societies  is  the  occlusion  of  power  differences  that  do  not 
allow  different  cultural  groups  and  individuals  within  those  groups  to  have  an  equal 
opportunity to contribute to the outcome of society’s policies. 
 




















than  ourselves.’  496  In  order  to  promote  the  values  he  supports,  based  on  the  concepts  of 
‘transmodernism’ and  ‘mutually assured diversity’ discussed  further  below, Sardar  challenges 
the double‐bind created in the West as a result of narrow‐visioned modernism and self‐satisfied 
multiculturalism.  Sardar  refers  to  Martin  Rose  and  Nick  Wadham‐Smith’s  definition  of 
mutuality, which is described as the quality of a two‐way relationship, with overtones of benefit 
distributed between  the  two parties,  and of ownership  shared.  It  implies equality and a  two‐
way relationship where:  
 
‘trust  arises  not  from  unequal  relationships  and  conversations  based  on  asymmetrical 
distribution  of  power,  but  from  relationships  built  on  respect,  openness,  and  a  preparedness, 
where appropriate, to change one’s own mind.’ 497 
 
However,  Sardar  is  also  aware  of  the  limits  of mutuality, which  cannot work  if  a  culture  has 
accepted its ‘‘backwardness’’ in relation to modernity and postmodernity and if it is ambivalent 
and hostile to both new influences (as in the ‘host’ country’s culture) and possibly even its own 
tradition. Yousri Nasrallah has a valid point  in expressing preference for  ‘insight’ over  ‘mutual 
understanding’ as  it  is  less presumptuous and more accepting of human  identities. He argues 
that:  
 














Sardar  finds  great  fault with  the  postmodernist model  of multiculturalism, which  he  believes 

















and  the  same  way  of  being  human.’  He  goes  on  to  say  that  multicultural  relations  that 
emphasise  difference  and  promote  sameness  are  not  conducive  to  mutuality,  which  is  not 
about  difference  for  the  sake  of  difference;  or  about  promoting  a  western  framework  of 
sameness. Mutuality must be about acculturation – where both sides of the cultural relations 
equation  change,  transform  and  transcend  their  own  limitations.500  Susan  Bassnett  echoes 
Sardar’s  point  about  challenging  the  notion  that  all  cultures  can  be  subsumed  within  the 
dominant  culture  (and  treated  the  same).  She  adds  a warning  against  feelings  of  superiority 










transmodernism  encourages  Western  cultures  to  see  non‐Western  cultures  ‘on  their  own 
terms, with their own eyes (ideas, concepts, notions) and as (part of) the common future rather 
than  the past of humanity.’  Transmodernism  ‘focuses one’s eyes on  the  signs of  change, and 
attempts to make visible what  is often shrouded from the gaze of the outsiders.’ Sardar gives 





concept  of mutually  assured  diversity.  Once  again  focusing  on what  different  human  beings 
have in common, Sardar points out that:  
 
‘[w]hat  is  mutual  is  that  the  human  condition  is  a  cultural  condition  and  that  culture  is  an 
essential  relational  attribute,  an  enabling  feature  of  knowing,  being  and  doing  […]  It  is  the 
acceptance  that  for  all  people  everywhere  identity  is  not  formed  in  a  vacuum  but  within  a 
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In  contrasting  one  with  the  other,  Sardar  states  that  while  multiculturalism  is  ready  to 








issues  of  migration  and  integration  effectively.  However,  the  views  expressed  by  Sardar  are 
earnest,  and  seek  to  establish  an  open  and  inclusive  framework  for  cultural  interaction 
between people of different cultures. In spite of historical and practical obstacles that lie in the 
way of the implementation of policies inspired by such visions, policies that are informed by a 





The major  cultural  institutes  face a  tough challenge  in  trying  to balance  the  need  to address 
government and national requirements with being autonomous and engaging in open dialogue 




based  in  mutuality  must  ultimately  be  instrumental.  We  are  not  philanthropists:  the  British 
Council has its ultimate purpose in the national good.’ 505 
 
In  their  discussion  on  what  and  how  mutuality  works,  they  note  how  it  is  important  to 
distinguish between the institute’s operations and government’s, the mixing of which remains a 




also  opportune  to  refer  to  Jurgen  Habermas’  distinction  between  ‘strategic’  and 


















further  than  action  aimed  at  mutual  benefit.  However,  in  practice,  cultural  institutes  fail  to 
supersede  issues  of  stability  and  security  with  others  related  to  intercultural  dialogue  and 
mutual understanding as ends  in themselves. The belief  that cultural  institutes can transcend 
the  suspicion  which  governments  face  and  breed  by  creating  a  breathing  space  between 
themselves and  state policy by pursuing mutuality and open communication  rings hollow. As 
well‐intentioned  as  they  may  be  and  as  committed  to  autonomy  as  they  may  present 
themselves  to  the  public,  cultural  institutions  do  not  operate  independently  and  in  ideal 
conditions.  They  have  their  agendas  to  respect,  even  if  they  are  not  linked  closely  to 
government  as  the  British  Council  claims  to  be,  and  all  cultural  action  is  taken within  a  very 
narrow  space  of  autonomy.  Within  this  corridor  of  autonomous  action,  Western  cultural 










The concerns addressed by British efforts at  cultural diplomacy are  shared by  their European 
counterparts. Ben Hurkmans notes  that  in  the Netherlands  the  national  scene  influences  the 
external  relations  of  the  country  as  set  by  government  policy.  While  in  the  past  public 
diplomacy and international cultural relations ran parallel to each other, the issues of migration 
and  the  local  effects  of  globalisation  have  brought  the  two  areas  closer  together. Hurkmans 
suggests  that what  is  happening  at  home  is  having  a  growing  effect  on  decisions  on  how  to 







on  an  international  stage.508  Awareness  of  this  multiple  function  of  cultural  diplomacy  is 
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Another way of describing a  country’s  international approach  towards  cultural  relations  is by 
referring  to  it  in  terms  of  a  foreign  cultural  policy.  Rod  Fisher  explains  that  such  a  policy  is 
comprehensive and includes a number of aims. These consist of promoting cultural diplomacy; 
developing cultural relations; supporting the export of a nation’s cultural products and creative 
industries;  underpinning  the  development  of  beneficial  new  trading  arrangements;  attracting 
tourism  and  inward  investment;  enhancing  programme  aid  in  developing  countries;  and 
creating an informed and primarily favourable picture of a country to the outside world.509 
 





more  urgent  for  the UK  than  it was  for  the US  since  the UK  did  not  have  the  economic  and 
military  power which  the  US  had  and which  protected  it  in  part  from  the  adverse  reaction. 




between  the  powerful  and  the  powerless,  which  is  common  to  most  major  global  schisms. 





conflicts,  then  it  is  difficult  to  believe  in  the  efficacy  of  diplomatic  efforts  practised  by 
governments the  image of which has been seriously damaged by particular actions. However, 
apart from what government public diplomacy does consciously to assist the image building of 





national  connotations  –  governments  can  only  have  an  impact  at  the margins  by  seeking  to 
















The ways  cultural  diplomacy  is  practised  today  both  inside  Europe  and  by  the  EU  globally  is 
directly related to its modern development around a century ago. World War I saw the creation 
and rapid adaptation, among the principal combatant nations, of government departments of 
political  propaganda,  designed  to make  a  contribution  to  the war  effort  by  impressing  upon 
public opinion  in other countries a sense of the  rightness, and of the efficacy, of  the political 






to  culture  and  cultural  diplomacy,  with  the  EU  today  squarely  addressing  the  need  for 
coordinated  actions  that  support  not  only  national,  but  also  European  cultural  values  and 
identities. Such efforts were already present  in the early years of exercises towards European 
unity  such  as  those  championed  by  the  Council  of  Europe  and  the  European  Communities, 





come across various  challenges and discussions on how  to  improve  ‘citizen participation’  and 
have  increased  in  intensity.514 With  reference  to  today,  Fisher  argues  that what  in  the  EU  is 






























a  clear  message  regarding  what  the  EU  stands  for  and  on  what  basis  it  intends  to  develop 










As  is  illustrated  throughout  this  text,  the EU employs diverse means  to  support programmes 
that encourage cultural cooperation among its and other states: the international collaboration 
strands  within  the  Culture  Programme,  association  agreements  and  protocols  that  focus  on 






and a greater  sense of partnership  firstly between  the people  involved, and  secondly among 
their larger populations. 
 
The  difficulties  involved  in  developing  and  sustaining  a  strong  cultural  element  in  the  EU’s 
external relations are real and contribute to the tensions that characterise attempts at devising 
ways of engaging  in  cultural diplomacy  that are different and positive  for  those  involved.  For 
example,  from  an  internal  perspective,  Fisher  recommends  that  ‘EU  actions  should 
complement,  not  compete with,  the  actions  of Member  States’;  however, many  of  the  latter 
have strong networks that are centred on bilateral relations rather than European ones. On the 
other hand, from an external perspective, Fisher recommends ‘[t]he EU role should be primarily 
as  a  facilitator  or  initiator,  not  an  organiser  of  cultural  action’.  While  laudable  in  intention, 
action  following  this  recommendation  may  be  criticised  for  engaging  in  covert  cultural 
participation,  whereby  EU  interests,  through  EU  funds,  are  channelled  to  support  certain 
cultural projects, and not others, according to the EU agenda, but doing so through local actors. 
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As will  be  commented  upon  later  at  interview  stage,  this may  lead  to  the  development  of  a 
suspicious and divisive climate among local actors including the state itself. 
 
A  recent  report by  the European Parliament   on  the cultural  dimensions of  the EU’s external 
actions assesses the difficulties being faced by the EU in devising and implementing a successful 
strategy  that  supports  the  presence  and  influence  of  European  cultural  diversity  on  a  global 
basis.518  In  her  report  for  the  Committee  on  Culture  and  Education,    Marietje  Schaake 
foregrounds  the  challenges  Europeans  face  with  direct  reference  to  the  ‘ever  fiercer’ 
competition established by China which  is described as ‘establishing 100 Confucius Centres to 
practice  cultural  diplomacy’  as  well  as  ‘the  rise  of  emerging  powers  such  as  India.’  Schaake 
recommends  a  response  that  makes  use  of  traditional  as  well  as  innovative  means  that 
emphasise  and  exploit  Europe’s  strengths  such  as  ‘the  inclusion  of  a DG Cultural  and Digital 
Diplomacy in the organisation of the EEAS’ (European External Action Service) which, she notes, 
‘does  not  include  any  positions  relating  to  cultural  aspects’.  She  also  recommends  ‘the 
appointment of an EU ambassador‐at‐large’;  the EEAS  ‘to  focus on coordination and strategic 
deployment  of  cultural  aspects,  incorporating  culture  consistently  and  systematically  into  the 
EU’s external  relations and contributing to  complementarity with Member State policies’;  and 
the EEAS ‘to encourage third countries to develop policies on culture and to systematically call 
on  third  countries  to  ratify  the UNESCO Convention’.  The  recommendation  that had attracted 
particular attention was that to nominate one representative in each European representation 







diplomacy  and  the  influence  of  technology,  and  the  way  this  has  changed  traditional 
approaches to diplomacy. Charles Leadbeater comments on the rise of public diplomacy in the 
early 1990s and describes it as an approach to public relations and conflict resolution based on 
top‐down  targeting  of  individuals  through  traditional  media.  He  contrasts  that  with  today’s 
technologically interactive and more democratic reality which allows young populations which 





















with  an  international  environment  that  had  become  more  complex  and  less  stable. 
Governments had to interact with a multiplicity of international actors – regions, cities, NGOs, 
corporations and radical political groups. State to state diplomacy became just part of a game 
involving  many  more  players  and  ever‐shifting  sets  of  rules.  A  widespread  response  was  to 
invest more in public diplomacy in order to attempt to manage the international environment 
and promote national  interests by engaging directly with foreign publics;  to  ‘win the battle of 
hearts  and minds’  was  done,  for  example,  through  dedicated  television  and  radio  channels, 
education and cultural  initiatives. Yet public diplomacy  retained an  important  continuity with 
the past  in that  it was the projection of power, albeit by soft means,  to persuade and attract 
foreigners to buy into a state’s goals and values, rather than through the hard power of military 




This  kind  of  top‐down  branding  approach,  which  treats  people  as  targets  rather  than 
participants  in  an  exchange  of  views,  does  not meet  its  objectives  easily  in  the  era  of  cloud 
culture, when people have many more sources of information, places for debate, the means to 
have  their  say  and  an  expectation  that  they  will  be  engaged  with  rather  than  lectured  at. 
Leadbeater argues that a more fruitful model sees diplomacy as an opportunity with which to 
build  cultural  relations  and  construct  links  between  people  through  culture.  In  echoes  of 
utopian  societies  closely  linked  to  the  development  of  the  internet  in  the  US  in  the  1960s, 















As  has  been  seen,  efforts  undertaken within  the  sphere  of  cultural  relations  are  intended  to 
promote mutual understanding and extend  into  the  field  of  cooperation,  rather  than aim  for 
one‐sided  advantage.  Consequently,  such  policies  aim  at  being more  neutral  in  their  impact. 
This is an important distinction. Agencies such as the British Council continue to promote high 
quality  and  diverse  UK  arts  to  audiences  overseas,  strengthening  the  arts  community  and 







operation  from  ambitions  to  enhance  the  diplomatic  efforts  or  trading  opportunities  of 
countries.’ 521 
  




space,  as  well  as  the  global  North‐South,  and  due  to  its  relation  with,  in  spite  of  the  clear 
distinctions  to,  colonial  relations. When  Fisher  notes  that  ‘[c]ultural  co‐operation  is  not  only 
about  the  flow  of  cultural  goods  and  services;  it  is  also  about  the  exchange  of  ideas’,  it  is 
important to look deeper into these ideas in order to identify what they refer back to, and what 
they  point  towards.  Finally,  it  is  important  to  note  that  rather  than  distinguishing  cultural 
cooperation  from  cultural  diplomacy,  this  section  focuses  on  the  practical  actions  developed 




Ridha  Tlili  identifies  cultural  cooperation  as  the  main  tool  with  which  to  contribute  to  the 
development of the Mediterranean. She expresses the belief  that ‘communication among the 
various  Mediterranean  cultures  is  very  much  part  of  the  quintessence  of  a  Mediterranean 
awareness, without which there will be no overall political project.’ While sounding like a clarion 
call  to engage  in  further collaboration, this enthusiastic expression raises  important questions 
with regard to the conceptualisatoin of the essence of Mediterranean being, and how cultural 

















shadow of  the  previous  age.  The  postcolonial  reality  faced  by  communities  on  the  Southern 
shore of the Mediterranean does not lie outside past colonial practices, which continue in other 
forms  of  influence  from  the  Northern  shore.  The  means  of  influence  from  the  North  have 
changed shape, and straightforward governance through colonialism has given way to cultural 
diplomacy  and  its  agents  including  governments,  national  institutes  of  culture, municipalities 
and  arts  associations.  Cultural  expression  in  the  Southern  shore  and  the  islands  of  the 
Mediterranean  is  not  free  from  such  influence,  and  this  expression  is  closely  related  to  the 
heritage of  colonialism, as well as  its  contemporary  reach  through  the more  subtle means of 
cultural politics.  
 




often  the  process  is  not  confined  to  a  one‐way  approach;  it  necessarily  takes  two  to  make 
cultural  diplomacy  function  and  the  local  stakeholders may  indeed  play  a  very  active  part  in 
sustaining it through collaboration (e.g. through the promotion of art which fits foreign criteria 
or is tourism‐related). At other times, such cultural and political practices may come up against 
resistance.  Such  observations  will  be  critiqued  in  light  of  the  two main  ways  in  which  local 
communities  may  react  to  foreign  influence  as  described  by  Cassano,  namely  imitation  and 
integralist  defence.  Furthermore,  Thomas W.  Gallant’s  observations  on  a  third  way  and  the 
creative appropriation of foreign ways and means will also be applied to the context of cultural 






new  form  and  a  renewed  function  with  which  to  influence  the  current  day  realities  of 
previously  colonised  territories.  He  argues  that  the  disintegration  of  the  colonial  empires 
brought about a strange and incongruous convergence of aspirations. While the leaders of the 
independence  movements  were  eager  to  transform  their  devastated  countries  into  modern 
nation‐states,  the general  populations were hoping  to  liberate  themselves  from both  the  old 
and  the  new  forms  of  subjugation.  Unfortunately,  this  did  not  happen  since  new  forms  of 
domination took root particularly through despotism and corruption. As to the former colonial 
masters, they were seeking a new system of influence, and Rahnema notes that in this context 
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Francois  Zabbal  agrees  with  this  critical  perspective  which  should  be  adopted  towards 










relation  to  artists  and  cultural  operators  in  the  South,  he  comments  on  the  ‘interior’  and 
‘exterior’ dimensions of the self and the pressures suffered which emanate from religious and 
nationalistic  thinking  and  wonders  where  all  this  leaves  the  authenticity  of  the  self.  These 
comments throw light on the  local pressures which besiege artists and cultural operators and 
which are very hard to withstand. Mroué’s comments are very relevant to the research as they 






stability. Working  abroad  or  engaging  in  international  cultural  cooperation  seems  to  provide 
participants with a sense of liberation and a “new” or freer space, which may also be referred 




This  perspective  has  great  relevance  from  a  cultural  point  of  view.  It  may  be  argued  that 
cultural  institutes  let  colonial masters  back  in,  or  rather,  never  saw  them  leave.  Following  a 
logic which shares some things in common with non‐governmental development organisations 
(NGDOs),  cultural  institutes  presume  to  leave  behind  national  political  agendas  and  in  some 
cases  actually  attempt  to  challenge  these  agendas.  It  is  worth  recalling  the  time  when  the 
British Council adopted an openly critical stance towards the British Government in the wake of 
the  invasion  of  Iraq  in  2003,  and  further  distanced  itself  from  official  Government  positions 
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its  main  source  of  direction  and  funding.  It  may  be  worth  asking  whether  the  apparent 





The  role  and  influence  of  cultural  institutes  can also  be  illustrated with  reference  to  cultural 
associations and non‐governmental organisations  (NGOs)  in  particular. Dominique  Temple,  in 
Les ONG comme cheval de Troie, uses the image of the Trojan horse to describe the apparently 




local  actors  are  “advised”  and  “shaped”  to  fit  the  West’s  market  demands  and  needs.  The 
contexts  for  such  action  are  many  and  include  advisory  sessions  geared  at  programmes 
supported by the EU as well as long‐standing initiatives by public as well as private entities in a 






linked  to  the  general  impression  that  cultural matters  are  not  political  or  urgent,  but  on  the 
contrary secondary and safe. Culture still seems enjoy this  ‘protective enclosure’ which, while 
limiting  its  importance,  allows  operators  to  achieve  a  great  deal  in  subtlety.  Culture  may 




‘scarcely any attention has been paid  to what  I believe  is  the privileged  role of  culture  in  the 
modern  imperial  experience,  and  little  notice  taken  of  the  fact  that  the  extraordinary  global 
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formations,  take  a  long  time  to  develop  and  need  strong  bases  to  act  upon.  Said  considers 
Gramsci’s work very highly since he is able to open up the ‘universalising discourses of modern 
Europe and the US [which] assume the silence, willing or otherwise, of the non‐European world 
and  the  sovereign  and  unchallenged  authority  of  the  allegedly  detached  Western  observer.’  
Such  a  text  enables  us  to  become  aware  of  the  ‘hidden  tools’  of  imperialism,  which  seem 
natural,  sometimes  God‐given,  but  are  not  and  are  indeed  clever  in  creating  that  illusion. 
Gaining  awareness  of  and  holding  discussions  on  cultural  influence  through  agencies  in  the 
Mediterranean is important since the centuries‐long development of hegemony is still active as 
a seemingly objective force in spite of the very foundation and raisons d’être of this influence. It 
is  also  interesting  to  note  that  while Western  conceptions  of  development  and  the  cultural 
industries may  have  displaced  other  local  and  alternative ways  of  considering  improving  and 
















This  statement  also  holds  true  in  today’s  environment  of  Western  and  European  cultural 
influence on the Mediterranean.  It  is also true that culture  is presented as a comfortable and 





Rather,  culture  and  its  expression  need  to  be  put  in  their  ‘full  political  context’,  something 
which European/Western actors rarely do. In this context, it is intriguing to read a recent report 
of  the  first  Arab  cultural  policy  conference  held  in  Beirut  which  only  hints  at  the  negative 
repercussions  of  European  influence  in  Arab  lands,  and  remains  generally  silent  about  ‘the 














points  back  to  Said’s  observations  about  false  neutrality  and  participation  in  an  ‘act  of 
complicity’. The role of foreign players seems to be accepted and unquestioned in light of the 
local situation which  is so poor. This poverty ranges  in social and artistic  terms:  in Malta,  it  is 
challenging  to  be  innovative  and  invest  and  have  the  right  curatorial  expertise;  on  the  other 
hand,  in  large  areas  of  the  Maghreb,  the  tough  political  climate  as  well  as  the  limited 
infrastructure have hampered free expression. What is also striking is the silence on the role of 
foreign agencies on the websites of  local organisations such as Al Mawrad al Thaqafy and the 
Arab  Culture  Fund.  This  silence  suggests  this  subject  is  beyond  discussion  and  that  only 
someone harbouring extreme suspicions would dare discuss. However, the list of supporters on 
these  websites  cannot  but  help  raise  such  questions.  This  is  so  especially  in  light  of  Said’s 
references  to  ‘institutes’  as  part  of  the  ‘persuasive  means’  deployed  by  the  ‘hegemonic 
















culture which  is  a  sensitive  one. On  the  one  hand,  cultural  operators  as well  as many  policy 
makers advocate a close relationship between the two when cultural action can be supported 
and facilitated through political means. Political  figures also  look  for opportunities to  interact 
with the arts and cultural affairs because of the positive and practical profile these may offer. 
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Brunet  also  notes  that:  ‘The  artists’  concerns  remain  rather  the  same  (to  seek,  elaborate, 
propose,  show work…)  and don’t  correspond  to political  priorities  in  the Mediterranean.’  It  is 
important to note that artists’ concerns do not match political agendas; however, one needs to 





Ghislaine  Glasson  Deschaumes  notes  that  cooperation  in  the Mediterranean  is  burdened  by 




postcolonial  realities and contemporary  circumstances, achieving vested or declared  interests 
more subtly and without the use of direct force, also by making use of cultural ways. However, 
local  populations  have  not  been  passive  through  this  process  and  the  different  stages  of 
experiencing this influence. This section will argue that local populations have been actors and 
have contributed to the shaping of the cultural relations and influence which is under focus. By 
expanding  on  an  earlier  reference  to  Homi  Bhabha’s  concept  of  hybridity  in  terms  of  the 
development  of  a  third  space,  the  research  is  not  interested  in  proposing  the  creation  of  a 
space  between  the  North  and  the  South.  Rather,  in  seeking  to  develop  an  alternative,  third 
space between experiencing European  influence passively and  resisting  it  to a  large,  possibly 
isolating or damaging degree, the  research  is  focusing on the experience of  cultural  influence 
and  the  ensuing  relations  and  how  a  positive,  creative  and  meaningful  space  for  cultural 




interaction,  in  confrontation.  Conversely,  it  is  in  isolation  that  civilization  dies.’  The  words 
‘interaction’  and  ‘confrontation’  are  important  and  reflect  the  real,  sometimes  unplanned, 
                                                             












will  be  sought  in  a  balanced  and measured way,  as  identified  by  Camus  and  re‐proposed  by 
Cassano, which can refer cultural actors in the Mediterranean to a combination of possibilities 




not  only  the  extreme  reactions  of  accommodation  and  resistance:  rather,  there  is  also  the 
possibility  of  creatively  working  together.  Toynbee  provides  a  sharp  distinction  between  the 
two  extreme  reactions  towards  imported  novel  cultural  models  in  the  form  of  ‘mimesis’  or 










their  fathers.’ He goes on  to write  that each one of us has  two heritages, a  vertical one  that 
comes  to  us  from  our  ancestors,  our  religious  community  and  our  popular  traditions,  and  a 
horizontal one  transmitted  to us by our  contemporaries and  the age we  live  in.  For Maalouf, 
the horizontal dimension is the more influential of the two. However this fact is not reflected in 
our perception of ourselves, and the inheritance we invoke most frequently is the vertical one. 
The  approach  of  the  research  supports  this  view  and  indeed  finds  inspiration  in  it:  while  in 
favour of defending the development of local culture through local means, it notes that cultural 
development  thrives  in  “open”  contexts.  Therefore,  once  again,  a  call  for  balance  between 
foreign influence and local awareness is solicited.536 
 
External  actors  who  hail  from  outside  the  local  territory  sometimes  take  on  the  role  of 
mediators,  thus  contributing  to  the  development  of  a  third  space  dedicated  to  profitable 
collaboration to all sides concerned. One needs to question whether mediators can really stay 
objective and above the subjective agendas of action on the ground, and whether they can take 
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The  role  external  actors  have  is  very  important  in  the  way  cultural  cooperation  is  shaped. 
However,  local  actors  have  an  equally,  if  not more  important,  role.  Locals  need  to  learn  the 
“home”  truths  rather  than  try  getting  a  short  cut  from  the  “outside”  and  trying  to  improve 










that  anyone  who  tries  tackling  it  emerges  ‘confused  and  surrounded  by  contradictions’.  He 
describes  the  process  of  development  also with  reference  to  the  Trojan  horse  image,  noting 
that Westernisation  in developing countries may be presented as the package of a good deal 
which  brings  benefits  and  no  ills,  when  in  reality  the  opposite  may  be  true.  He  notes  that 
peoples or cultural communities outside the West have their own social, economic and political 
aspirations which may be different to the West or have ‘similar aspirations but different ways of 
attaining  them.’  Verhelst  notes  that  ‘[a]ny  consideration  of  the  cultural  dimension  of 
development must  take  into  account  the  external  and  internal mechanisms  of  economic  and 
political  domination.’ This  point  is  relevant  to  this  discussion  since while  the  focus  is  not  on 












of  self‐development. As  is being  discussed with  reference  to a variety of authors and will be 
done  later with  reference  to  the  field  research,  it  is  important  to  refer  to  Vincent  Cosmao’s 
concept of ‘recourse to sources’ in order to tap one’s roots, sources of life, being and energies. 















has  not  drastically  changed  things  for  the  better,  as  South  Mediterranean  regimes  still 




reinforces  the perspective  that  this  scenario  is preferable  to one without  their presence. The 
potential benefits of efficient mechanisms dedicated  to  capacity building  should be exploited 
further: these should not be exclusively directed at South Mediterranean actors but rather be 












of  its  apparent  simplicity  and  positivity,  this  statement  needs  reflecting  upon  as  it  is  gravely 
ironic with  regard  to  those  societies  that  do  not  enjoy  self‐confidence  precisely  because  the 
imposition  or  the  influence  of  others’  cultures  on  them  has  brought  about  this  loss  of 





of  culture  and  the  effect  of  cultural  heritage  on  man  since  he  believes  one’s  awareness  of 
oneself  is  beneficial  all‐round.  It  is  important  to  adopt  this  interpretation  with  care,  since 
cultural heritage and cultural history may be used  to and may  lead  to  the development  of a 
sense of superiority, arrogance and ignorance, rather than openness towards others; examples 
related  to  colonialism,  as well  as Nazi/Fascist  dictatorships,  abound.543  As  he  himself  admits, 
‘[c]ultural activities and expressions do not always results in positive change.’ 544 
 
Further  naivety  is  expressed  when  Berger  discusses  the  ‘missionary  policies’  lying  behind 
Western intentions in ‘bridg[ing] the gap’ between the West and other populations. While this 
hints  at  the  civilising  mission  of  colonial  times,  it  is  not  referred  to  directly  in  relation  to 
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analysis  of  the  political  and  diplomatic  scenario  surrounding  cultural  cooperation,  but  by 
leaving out the colonial framework, Berger sounds partial and naïve. This is so especially when 













to  Jean Tardif’s  idea of  ‘the  capacity of a  society  to  conserve  its  specific  character  in  spite of 
changing conditions and real or virtual threats.’ Tardif identifies ‘equal dignity’ as a prerequisite 
for  dialogue  and  real  exchange. He  further  believes  that  ‘for  culture, more  than  in  any  other 
area, we must assume an obligation to decentre oneself as essential to understand problems of 
identity  and  security.’  Huygens  comments  that  ‘[n]o  cultural  dialogue  can  succeed  when 





the way  it  is perceived, and different actors  seem to validate  such perceptions.  For  instance, 
Huygens extols the virtues of the arts in contributing to positive cultural relations. At the same 
time,  she adds  that  the arts  should not be  instrumentalised especially  in  terms of  promoting 































along  flexible,  thematic  lines.’  548  In  order  to  achieve  this  wide  perspective  that  allows  for 
porosity, it is important to maintain the individual citizen together with his or her community at 
the  centre  in  a  sort  of  counterpoint  fashion.  The  opening  up  of  states,  as  opposed  to  their 
constriction,  is  closely  tied  to  the  wider  geo‐political  context  which  we  need  to  be  aware 
surrounds  them.  In  so  doing,  we  realise  that  ‘[r]egional  and  multilateral  cooperation  are 
important’. We should also realise that one cannot reduce states, or groups of states, to single 
entity blocks: by doing so, one moves away from a subtle understanding of cultural differences 











population.  However,  the  context  for  the  exchanges  that  take  place  may  be  stifled  with 
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‘presupposes  a  shift  in  mindset,  and  a  fresh  openness  towards  the  Mediterranean  region, 
leaving behind  the preconceived European political and cultural  ‘gaze’, and  seeking anew  the 
local context in which the contemporary arts really function today.’  
 
Weeda  notes  that  European  cultural  operators  are  often  ‘unprepared’  when  entering  the 
Mediterranean in terms of partners, audiences or cultural goods.550   
 
A  good  preparation  comes  from  time  dedicated  to  becoming  familiar  with  the  ways  other 
peoples  live  their  lives,  and  a  great  deal  of  humility  and  patience with which  to  be  ready  to 
observe  and  learn.  An  angle  that  European  individuals  or  organisations  seeking  to  support 
cooperation with the South Mediterranean often adopt is that of genuinely wanting to help the 
development of cultural expression of their intended partners. European cultural actors may be 
aware  of  operating  in  contexts which  are  challenging  to  them. As  the  authors  of  this  report 
state ‘[t]hey need to feel that we are committed to helping build a firm ground for this genuine 
cooperation  to  flourish.’  551  Nevertheless,  good  intentions  cannot  make  up  for  a  gap  in 
preparation and a willingness to learn and collaborate. 
 
The  responsibility of achieving positive  cultural  cooperation  lies with both  sides. The  issue of 
self‐perception  and  awareness  from  the  side  of  the  South  Mediterranean  is  raised  with 
reference to Adila Laïdi‐Hanieh and Zeina Aida: the latter is quoted referring to a lacking sense 
of  ‘symmetrical  cooperation’  between Europeans and South Mediterranean artists which  tips 






relations,  exchange  and  cooperation.  A  way  forward  is  proposed  by Weeda  in  terms  of  the 
recognition  of  a  ‘common  ground  of  operation’  which  undermines  ‘stereotyped,  orientalist 
oppositions’ and urges us to look for ‘the right spaces for dialogue.’ This dialogue ought to aim 
to  be more  consistent with  the  grand  utterances  and  grand  gestures made  in  favour  of  the 
Mediterranean. Ayse Caglar notes that European policies towards its neighbours vary from the 
‘hard political  language used for border and security  issues’  to the  ‘softer,  family  language of 
“neighbourhood policy”’. This paradox shapes the relations between Europe and Mediterranean 
cultural operators. For instance, South Mediterranean and European partners try to target the 
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Non‐governmental  funding  for  cultural  cooperation  projects,  as  well  as  interventions  by 
European states, try to fill a gap left open by the state. The state remains an important player in 
the development of cultural expression and cultural relations. In fact the state releases a great 





‘In  less  than  twenty  years,  this  [the  role  of  the  state]  has  been  completely  transformed. 
Omnipresent,  omnipotent,  it  was  once  the  principal  employer  and  source  of  revenue  for  the 
economy as a whole, compared to which the barely tolerated private sector was a poor relation. 
Today,  it  is  attempting  to  disengage  itself  from  this  position  in  favour  of market  economics, 
through a series of  financial mechanisms. And  if  there  is an area  in which the disengagement 
process has been particularly spectacular, it is that of culture. In a market economy, and without 
public  funds, how was  this unorthodox merchandise  to be  financed? The State, paradoxically, 
has continued to be the main financial backer of cultural activity through commissions, subsidies 











for  us.  It  provided  our  business  with  an  injection  of  money  that  we  used  to  finance  other 
publishing projects. But this support had obvious limitations. It could only be sporadic, and for 




































two  shores  of  the  Mediterranean,  is  often  perceived  as  an  opportunity  for  Arab  cultural 
operators to redress their structural  limitations by making use of regional collaborations with 
European partners. A number of initiatives promoted by the ALF aim to help local communities 
challenge  conventional  and  limiting  patterns  to  cultural  expression  by  engaging  in  cultural 
relations with the aim to develop fruitful cultural cooperation. However, agendas can be fairly 
directed at fulfilling European objectives that may not be in tune with local priorities or ways of 
managing  cultural  and  social  affairs.  While  acknowledging  the  benefits  of  introducing  and 
engaging with  foreign models and concepts due  to  their  innovativeness and ability  to offer a 





not  only  European  and  increasingly  Asian,  have  developed  a  keen  eye  for  new  independent 
cultural  spaces.  On  the  other  hand,  economic,  political  and  social  problems  persist,  even  in 
those  states where  IT has played a  crucial  role  in  challenging despotic  regimes.  For  instance, 
general  rates  of  literacy  and  literacy  of  cultural  codes  are  still  low,  general  education  levels 
needs boosting, and a greater  relation between education and employment and productivity 
needs  to  be  developed.557  While  aiming  at  change,  this  dynamic  has  reinforced  traditional 
models and perpetuated the influence of the North on the South.558  
 
Societies  on  the  South  shore  of  the Mediterranean  are  often  perceived  as  being  reactive  to 
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does not  take  the  initiative  to engage  in  intercultural  dialogue with Europe, mostly waits  for 
Europe to take the first step and limits itself to receiving assistance, funds and expertise from 
Europe. A tentative answer is because Arabs content themselves with taking from Europe and 
do not ask themselves what Europe wants  from  them.  It  is argued this  is possibly part of the 
psychological  conditioning  due  to  centuries  of  subjection  to  imperial  and  colonial  systems. 
While  there may be  some  truth  in  this observation,  there  is also  something naïve about  it.  If 
Arabs truly did not know,  it would be a serious failure. Rather,  it seems clear that Europeans 
and Arabs want the same thing:  influence, development, security and image improvement, to 
mention  just a  few  issues related to the national and  international dimensions of states. One 
significant difference lies in the fact that states in Europe work together through EU structures 




It  is opportune  to  recall  the colonial  context  to note  that  contemporary  relations need  to be 
interpreted  in relation to what has shaped them into their current forms. Nat Muller provides 
useful  observations  about  the  dynamic  of  ‘collaboration’  between  sides  which  carry 
burdensome  pasts.  He  notes  how Maria  Lind  connects  collaboration  with  both  positive  and 
negative  elements  in  human  relationships  and  relates  them  to  the  tensions  inherent  to  the 
contemporary  arts  world  which  evoke  the  ‘power  dynamics  […]  in  the  field  of  cross‐
Mediterranean  cooperation’.  Within  this  perspective,  a  number  of  important  questions  are 
raised,  such  as  ‘how  can  meaningful  and  horizontal  artistic  exchange  on  equal  footing  take 
place when scars from colonial pasts still mark the political and emotional landscape’? and  
 
‘[h]ow  is  such  cooperation  hindered  when  mutual  projections  and  prejudices  can  taint 
perspectives, when technical and financial infrastructure, education and professionalization and 






stimulating  intercultural  dialogue  as  a  shared  European  and  Arab  value  can  be  backed  up 
theoretically and  in practice. A reflection on what  intercultural dialogue means  in practice, as 
experienced and expressed by artists, raises the following comment:  
 
‘Aujourd’hui  le  ‘dialogue  interculturel’  est  cuisine à toutes  les  sauces:  comment donc  réfléchir 


















positive  outcomes  in  relation  to  artistic  and  PR‐related  goals,  feature  a  number  of  negative 
ones,  particularly  in  relation  to  the  lack  of  engagement  of  local  populations  and  its  spaces. 
These cities seem to host the events, but contribute and benefit from little else.562 
 
Such  venues  also  relate  to  the  interest  European  cultural  actors  have  curiously  developed  in 
conflict  zones.  A  case  in  point  is  the  renewed  interest  in  Lebanon  after  2006  following  the 
resumed conflict with Israel. Muller expresses concern about the ‘sustainability’ and the ‘long‐
term partnerships’ which  are  put  at  risk  by  this  type  of media‐induced  interest  in  conflictual 
areas  of  the  Mediterranean,  where  territorial  conflict  is  rife.  Muller  stresses  the  need  for 







be  considered  as  a  priority  in  development  policies.’  The  specific  objectives  the  EU  sets  itself 
include developing political  dialogue  in  the  field  of  culture and promoting cultural exchanges 
with  third  countries  and  regions;  promoting market  access  through  agreements,  preferential 
treatment or trade‐related assistance measures; and providing technical and financial support 
to  protect  and  promote  cultural  diversity.  The  European  agenda  for  culture  in  a  globalising 
world acknowledges ‘local culture’ and commits itself to ‘increase people’s access to culture and 
to  the  means  of  cultural  expression,  including  people‐to‐people  contacts.’  Nevertheless,  the 
relevant  subject  areas  which  surround  this  local  aspect,  like  production,  networks, 
independence and the autonomy of the arts community are not mentioned. Furthermore, the 
interpretation of local culture is rather static while defining culture as something fixed and very 




and  the Mediterranean,  Judith  Neisse  claims  an  important  lesson  is  being  learnt  i.e.  cultural 
policy  developments  should  not  be  tied  to  political  agendas.  This  is  interesting  since,  on  the 
other hand, developments in political agendas are being tied to those in culture, thus engaging 
in  ‘mainstreaming’  both  EU‐wide  and  also  internationally.  What  was  until  recently  a  major 
complaint  by  European  cultural  operators,  namely  with  regard  to  European  involvement  in 

















The  practical  engagement  also  manifests  itself  in  the  form  of  research  projects.  In  the 
framework of the decision by the Ministers of Culture of the Euro‐Mediterranean Partnership 
taken  at  their  meeting  in  Athens  on  29‐30  May  2008  to  launch  a  process  leading  to  the 
development of a Euro‐Mediterranean Strategy on Culture consisting of two main dimensions ‐ 










area  by  addressing  the  issues  of  dialogue  between  cultures  and  cultural  policy  a  series  of 
questions  looking  into  various  Mediterranean  cultural  characteristics  were  identified.    The 
questionnaire  starts  by  trying  to  understand  the  specificities  and  the  diversity  of  the 
Mediterranean. It proceeds to try and understand cultural policy as a political vision for culture 




a  reflection  on  how  best  to  combine  interventions  at  the  regional  and  bilateral  levels  and 
ensure a European added value. It does not elaborate on what is meant by this added value in 
terms of beneficiaries and content, which would have been beneficial in terms of the research 
project.  It  asks  how  once  a  common  strategy  is  identified,  how  are  the  public,  civil  and  the 
private  sectors  defined.  Furthermore,  it  tries  to  understand  how  the  different  levels  of 
intervention are defined when in some cases the distinctions between all these sectors tend to 
be blurred and are subject to various interpretations. It asks respondents to explain how they 
promote  inclusive  partnership when  the  field  is  particularly  fragmented  and  how  they  try  to 
enhance balanced partnership when there is a strong discrepancy in terms of capacity between 
the players based around the Mediterranean rim. Very importantly, respondents are asked how 
they  promote  intercultural  dialogue  and  regional  collaboration  in  an  area  where  political 















and  enhance  possible  synergies  among  various  programmes  implemented  through  various 
instruments,  following  different  priorities,  and  addressing  different  beneficiaries.  Finally, 
acknowledging  the  difficulties  faced  when  trying  to  achieve  a  deep  understanding  of  the 
cultural field due to the lack of information through documentation and research about cultural 




in  the Mediterranean can  take efficient action  towards  improving  their actions  in  the  field of 
cultural  policy  implementation  and  engaging  in  intercultural  dialogue.  It  first  looks  at  the 
political,  legislative and financial  frameworks of the cultural environment.  It  then  looks at the 
contribution of  the cultural  field  to  society, both at  the economic and  social  levels.  Finally,  it 
gives an account of the situation  in terms of regional collaboration and  international dialogue 
and  identifies  some obstacles and  opportunities  to develop balanced  partnership. The  report 
identifies an important role being played by foreign cultural bodies; it is noted that:  
 
‘international  organizations  play  a  major  role  and  should  be  aware  of  their  responsibility  in 
defining  their agendas.  In all  countries  there are a  considerable number of European centres, 






Council,  the Centre  culturel  français  and  the  Ford  Foundation.  For  the  younger  independent 
generation,  these  organisations  are  the  primary  partners  they  approach  to  support  their 
projects. These  international organisations are  in contact with both the public authorities and 
the  independent  sector,  and  facilitate  connections  in  the cultural  field  in a  triangular scheme 








Brussels’  central  role  in  European  policy  making),  mirroring  the  local  organisation,  is  also 
mentioned. However,  the ways  in which  South Mediterranean  cultural  actors  seek  European 
partnerships  for  support  and  interventions  are  various.  First  and  foremost,  because  public 












preference  of  international  donors  and  foundations  to  fund  definite  projects  they  can assess 
comprehensively  rather  than  engage  in  long‐term  collaborations  is  an  organisational 
disadvantage.  A  number  of  important  points  are  made  in  relation  to  the  human  resources 
aspects  and  it  is  noted  that  EU  technical  assistance  in  relation  to  capacity  building  of  the 
cultural  sector  is  gaining  importance  as  is  the  foreign‐based  higher  education,  training  and 
vocational  training of key cultural operators. However,  the support of European organisations 






Med  assistance  given  to  valorise  South  Mediterranean  heritage.  Most  projects  of  this  kind 
which are based on long‐term engagement rather than one‐off collaborations include a strong 
element  of  sustainable  development  monitored  by  the  EU  and  supported  by  European 
countries  and  organisations.  Such  monitoring  also  applies  to  arts  programmes  which 
consciously tackle issues related to political and religious extremism. This element throws light 




The  report  concludes  by  considering  regional  collaboration  and  intercultural  dialogue  and 
particularly  the  benefits  of  intercultural  dialogue  to  raising  awareness  of  the Mediterranean 
identity and  fostering understanding. The  report does not problematise  the  numerous  issues 
related  to  the Mediterranean  identity  as  discussed  earlier  and  again  in Section  Two.  On  the 
other hand, it provides a very pragmatic look at intercultural dialogue by focusing on the means 
which allow such dialogue  to  take place.  It highlights  the existence of  structures of  research, 
databases  and  the  sharing  of  information,  which  is  assessed  as  being  weak  in  the  South 





North‐South cultural  cooperation.  It has always faced various challenges which  include taking 
into consideration the Arab political context, particularly in view of its sources of income and its 
role in representing the Arab world. Another challenge exists in the limitations of temporal and 

















it  being  more  of  a  French  rather  than  an  Arab  institute  and  suffers  criticism  for  the  poor 
coverage of contemporary Arab art in France.571  
 




and  the  production  of  artistically  and  culturally  significant  works  that  resonate  among 
Mediterranean  populations.  The  policy  recommendations  will  be  gone  into  detail  in  Section 
Three.  To  conclude  this  section  (Section  One),  the  assessment  of  cultural  cooperation  will 
















Visitors and  tourists, over  the past  forty years, have not  just  influenced  local  cultures, but  in 
many cases shaped them irrevocably. Such  interaction with the  local communities has ranged 
from  revitalising  lost  traditions  to  corrupting  them.  While  aiming  to  refrain  from  moral 
judgements, this brief and concluding reflection on cultural cooperation aims to highlight how 
local  cultural  expression  has  changed  through  direct  contact with  foreign  consumers  of  their 
expression in ways which make the return to an idyllic and imaginary authenticity impossible.  
 
The  revitalisation  of  customs,  festivals  and  religious  celebrations  in  the  Mediterranean  has 
taken place in strong relation to the development of tourism and the cultural industries. Such a 
trend may be described as ‘endogenous’ in terms of the  implications it gives rise to in relation 
to  the  ironic  dependence  on  the  foreign  audience  targeted.573  The  basic  forces  driving  the 




about  balance,  a  sense  of  being  genuine  and  over‐development  being  raised.  The  context  of 
culture has changed, leaving the private/community/sacred sphere and entering the economic 
one.  Local  economic  growth  for Mediterranean  regions  attracting  tourism  has  been making 
growing  use  of  culture.  Jeremy  Boissevain  looks  at  the  revival  of  celebrations  in  relation  to 
economic  gain  and  tourism,  which  they  target,  as  well  as  the  renewed  and  implanted 
celebration of  local identity and to what point one can speak of ‘newly invented celebrations’. 
This  development  has  attracted  criticism  against  the  drive  to  capitalise  on  cultural  tourism, 
being described as ‘a new form of reification or essentialism’. Such criticism is also directed at 
the way culture is portrayed in terms of immobilising and stereotyping cultural expression and 
using  it as a tool  for economic and political strategies. The celebration of heritage  is a strong 
means with which to portray oneself in an exciting and appealing light to tourists. The process 
of  giving meaning  to  one’s  cultural  heritage  by adding,  or  removing,  layers  of  one’s  heritage 







a way as  to develop positive and  sustainable  personal  change on a  community. The  financial 
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European  cultural  institutes  operating  on  the  Southern  shore  of  the Mediterranean  perform 
different  roles  in  political,  social  and  economic  contexts  which  vary  greatly  from  one  to  the 
other.  In  spite  of  the  similarities  commented  on  and  those  common  trends  which  will  be 
elaborated  further  throughout  this  second  part  of  the  text,  the  various  territories  offer 
particular  challenges  based  on  the  different  expectations  of  local  communities  and  their 
expectations  of  building  cultural  projects  together  with  their  European  counterparts.  While 
projects  may  aim  at  developing  partnerships,  the  starting  points  may  vary  and  colonial 
elements may still shape their relationships in particular ways.  
 
The  interviews  carried  out with  artists  and  cultural  operators  in  Algeria,  Lebanon, Morocco, 
Tunisia  and Malta  aim  at  gaining  insights  into  the  local  realities  experienced  by  the  people 
interviewed while using these experiences to reflect on the wider Mediterranean context. The 
people  contacted  are  engaged  on  both  local  and  international  levels;  this  fact  allowed  for  a 
fruitful exchange of ideas and experiences. The main contacts are colleagues as well as friends 
belonging to the network of the Association of the Biennial of Young Artists of Europe and the 
Mediterranean  (BJCEM),  ‘one  of  the  veteran  artistic  initiatives  in  the  region’, with which  the 




The  realities  of  different  Mediterranean  territories  offer  particular  experiences  of  cultural 
expression  and  cooperation  in  the  wider  regional  context.  However,  while  respecting  these 
particular  characteristics,  the  research  aims  at  extracting  those  indicators  of  common 
challenges and opportunities faced by people within these different territories, with an aim to 
provide  reflections,  and  later  recommendations,  which  cater  for  local  realities  within  the 











identity  mainly  related  to  language,  self‐perception  and  representation  are  important  focal 
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feature  prominently  in  the  interviews  carried  out,  together  with  the  way  contemporary 
interpretations of identities interact with traditional ways which still have a strong presence. In 
ways  which  recall  observations  by  Toynbee  and  Cassano  on  power  struggles  in  cultural 
relations, Moatassime notes there are many geo‐political and geo‐social elements at play. In so 
doing, he identifies two general lines which provide an axis for this analysis: 
i.         the  ‘cultural  resistance’  which  favours  the  ‘specific’  in  the  expression  and  study  of 
personal and collective identity; and 
ii.      the  wider,  more  encompassing  perspective  which  is  connected  to  the  overarching 
thematic  issues. Within the context of the research, this  framework  is provided by the 
Mediterranean and the cultural relations engaged within.578 
 
Two  other  important  elements  which  shape  Arab  cultural  expression  in  relation  to  the 
European and Mediterranean dimensions are highlighted, namely:  




the US,  but  also with  emerging  powers  such  as China  and Brazil)  can  be  described  as 










As  a  final  point,  it  is  worth  reflecting  on  the  outcomes  of  these  interviews,  which  will  be 
discussed following the analysis of  the  interviews below,  in the current context of democratic 
revolutions  in Arab states. As written by Marc Lynch already a  few years ago and again more 
recently, the development of the Arab public sphere has been an organic part of social change 
and  included  the  cultural  and  artistic  expressions  together  with  the  political  ones.  At  the 
moment  of  protest,  many  fused  into  powerful  tools  for  change.  As  Lynch  notes  with  good 























omnipresent  political  talk  shows,  which  transform  the  satellite  television  stations  into  a 
genuinely unprecedented carrier of public argument. What makes it “Arab” is a shared collective 
identity through which speakers and listeners conceive of themselves as participating in a single, 
common  political  project.  What  makes  it  a  “public  sphere”  is  the  existence  of  contentious 










to  talk  about  the  reality  of  the  problems  of  the Arab world,  but  no  opportunity  to  offer  any 
solutions.’’ 582 
 
Drastic  change can also be witnessed with  regard  to  the  sceptic  views of  Lebanese  journalist 
Hazem Saghiyeh on the recent Arab public sphere who noted that public opinion,  considered 
positively,  was  not  truly  represented  by  mass  opinion  considered  as  a  negative  quality.  For 
Saghiyeh,  public  opinion,  made  of  the  educated,  progressive  class,  was  limited,  while  mass 





Lynch  notes  that  the  Arab  public  sphere  has  been  forming  and  developing  into  a  strong 
presence which politicians have been paying attention to since the late 1990s. The importance 
of the  internet not only  in disseminating news but also  in enabling the unofficial exchange of 
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to  describe  the  ‘transnational  relationship’ which  has  been  forged  among Arab  communities 
and  media  operators  in  relation  to  Arab  satellite  TV  and  other  media  and  means  of 
communication.  It  is  also  noted  that  the  emergence  of  the  satellite  television  networks was 
‘necessary, but not sufficient,  to create an Arab public sphere.’   While arguing that  it was the 
political  arguments  within  those  media  that  made  the  difference  rather  than  the  media 






At  the  same  time,  they  reinforce  the  sense of  cautious optimism  that accompanies  the great 
hope  that  such  changes  will  lead  to  sustainable  results.  Eugene  Rogan  makes  reference  to 
interesting  comments on  the  ‘Arab malaise’  by Samir Kassir,  a writer and  ‘one of  the  leading 
voices’  of  the  anti‐Syrian March  14 movement  in  Lebanon. He was  killed  on  2  June,  2005  in 
Beirut. Shortly before that, he had published a piece in ‘An‐Near’, the Lebanese daily, exploring 
the  ‘Arab malaise’  of  the  twenty‐first  century. He  reflected  on  the  disenchantment  of  Arabs 
with their corrupt and authoritarian governments. He noted that ‘a deep disquiet pervades the 
Arab  world.’  He  recalls  that  before  this  negative  period,  Arabs  had  enjoyed  two  positive 
periods:  first,  in  the  first  five  centuries  after  the  emergence  of  Islam  (seventh  to  twelfth 





and  the  identification  of  three  challenges:  good  government;  good  education;  and  the 
empowerment  of  women.585  Through  references  to  the  very  recent  past,  one  realises  that 
change does not come easy, and that it needs a great deal of persistence, dedication and effort 
to  establish  new ways  of  behaviour  and  relating  to  one  another.  As will  be  shown,  cultural 


















the  cultural  operators,  who were  interviewed  over  five  days  in  Algiers  betweenn  20  and  24 
October 2011, to say they have multiple roles. While this will be analysed in detail later, suffice 
it to say here that the artist in Algiers is multi‐tasking and resourceful. It can be argued that this 
is  so  because  taking  on multiple  roles  is  a  sustained  reaction  to  an  equally  sustained  lack  of 
sufficient  and  well  thought‐out  investment  by  national  and  local  authorities  in  the  cultural 
infrastructure  of  Algiers  and  as well  as  secondary  cities whose  artists  seek  the  capital  in  the 
hope of a better cultural milieu which only exists in part. The five artists and cultural operators 
who  generously  shared  their  time  and  experiences  for  the  purposes  of  the  research  had 










a  connection  and  root  its  colonisation model  in  glorious  antiquity.  Rome  also  gave  France  a 





basis  of  discriminatory  practices.  In  turn,  some  Berbers  did  support  the  French  against  the 
Arabs  thus  contributing  to  the  impression  of  being  favored  and  instrumentalised.  Far  from 
engaging in scientific research which focused on reality, colonialism developed the stereotypes 
of Berbers and Arabs to its own advantage by portraying the Berbers as more closely related to 
the  Europeans  and  hence  better  than  the  Arabs.  The  French  tried  to  overcome  the  mainly 
Arabic  resistance  in  Algeria  by  favouring  the  Berbers  and  looking  at  their  mission  not  as  a 
conquest but as a re‐conquest in light of the Celtic/Germanic/Christian/Aryan roots they sought 
to  see  in  the  Berbers who  resisted whole  assimilation  to  Arabic  ways. While  the main  tools 
which the colonial  force used  in this context were cultural,  in the same vein what seemed to 
bind  the people of Algeria against  the  invader were culture and  religion, which are no mean 
                                                             












During  the  nineteenth  century,  French  policy  towards  the  Algerians  went  from  assimilation, 
particularly of  the Berbers,  to  one which was more  subtle and more divisive  in order  to  rally 





















institutes  are  not  eligible  for  EU‐funded  programmes.  While  this  keeps  opportunities  open 
exclusively  to  local  organisations,  this  is  unfortunate  since  a  great  deal  of  work  initiated  by 
European cultural institutes for the benefit of local communities has to be redesigned and local 




the usual big organisations who knew how  to do  so,  to access  these  funds. Pellan also notes 





today  still  perceive  their  occupation  of  local  public  and  political,  as well  as  cultural,  space  in 













and what  a  sizeable  part  of  the  population,  especially  the  young  and  students who want  to 
climb the social ladder and perceive their world as going past temporal or physical  limitations 
related to tradition, seek. Speaking to the poet and cultural operator Samira Negrouche during 




oasis  for  creative people and  individuals who  in  the CCF  recognise a  space which allows  free 





Veteran  visual  artist  Karim  Sergoua, my main  contact  in  Algiers,  provided  invaluable  insights 
into  the  impact  of  European  cultural  agents  in  Algeria  in  the  context  of  Algeria’s  colonial 
relations  with  France.  Sergoua  is  a  veteran  of  contemporary  visual  arts  expression  in  the 
Mediterranean.  Born  in  1960  in  Algiers,  he  collaborated  with  stalwarts  of  the  revolutionary 
Aouchem visual arts movement like Tarik Mesli and Denis Martinez (‘ils ont dit le signe, le signe 
berbère,  significat d’Aouchem, est plus  fort d’une bombe’).590 He worked  together with other 
artists  in  the  group  Essebaghine  in  the  early  2000s  and  has  exhibited  his  work  and  curated 
exhibitions all around Europe and the Mediterranean. Tahar Djaout has this to say about him: 
 




From  a  perspective  of  cultural  production,  Sergoua  believes  one  cannot  speak  of  cultural 
influence without risking being partial and therefore irrelevant. Artists are sponges of influence 





On  the  other  hand,  in  terms  of  material  and  institutional  influence,  it  is  important  not  to 
overlook  the  fact  that  like many  territories  colonised  by  political  and military  regimes which 
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This  experience  is  one  of  France  itself,  of  France  in  Algeria,  and  of  the  world  in  general 
mediated  through  French means. One  such means which  should  not  be  taken  for  granted  is 
language.592  Furthermore,  as  noted  by modern  visual  art  critic  and  curator Nadira  Laggoune, 
this French influence in visual art, born of colonial rule, ushered Algerian visual expression into 
the  modern  age.  This  had  an  effect  on  both  the  art  produced,  as  well  as  the  means  of 
production. Teachers of art were  formed  in pedagogical  systems based on French  structures, 
many a times directly  in France, and taught their students  in education systems embedded  in 
French  culture  and  developed  according  to  French  norms.  The  whole  learning  system  was 
oriented  towards  France.  This  scenario  existed  for  all  students  and  teachers  of  art  from  the 
1960s up till 1985. Up till then, the French government made scholarships available to Algerian 
students to study in France. These came to end in 1986 when the national École des Beaux‐arts 
was  developed  in Algiers, where  Sergoua  and many  of  his  colleagues who benefitted  from a 
formation in France or through French support went on to teach future generations of artists. 
At the same time, the opening of the CCF brought with it conference centres,  libraries, media 






being  deeply  out  of  touch with  local  realities  and  their  complexities  because  each would  be 








also  angry  at  the  fact  that  potential  local  supporters  of  local  projects  are  absent:  the  press 
flocks  to  events  which  are  initiated  by  European  organisations,  but  desert  local  ones.  She 
interprets this behavior as betraying a colonised mentality, for which not the foreigner but they 
themselves  are  responsible  (‘Ça  nous  ramène  dans  la  situation  de  colonisé.  C’est  nous  qui 
sommes colonisés’). Something similar happens in terms of towards whom local authorities or 
organisers turn to and employ when a big or  important event  is  to be held: Negrouche notes 
that it  is much more common for French operators to be contracted than the admittedly few, 
but existing, qualified locals. Such individuals, like herself and her colleagues, have a hard time 
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Djalila  Kadi‐Hanifi,  coordinator  for  the  cultural  organisation  L’Association  Chrysalide,  sees 
relations between Algerian and French artists as being very difficult to establish and maintain, 
but sounds hopeful  in terms of the way they may give rise to strong collaborations and frank 
exchanges based on  intercultural dialogue  in  the near  future  (‘Comme  j’ai dit,  ce n’est pas  la 







met her  for the first  time  in Brussels a year earlier.  Interviewing her  informally together with 
Alessandro Stillo,  it had become clear  that  she was walking a  tight  rope between an  identity 
which  was  locally  rooted  and  proud  to  support  cultural  expression  and  a  border‐less 
perspective  and  an  attachment  to  the  arts which  often  put  her  at  odds with  her  immediate 
social context.  
 
A  further  complication  in  the  life  of  artists  who  are  also  cultural  operators,  like  Negrouche, 
stems from the multiple roles they may take on within their cultural milieu. Due to a number of 




experience, and contribute  in  the  same measure  to  their  society. However, members of  that 
society may resent individuals for stepping up and taking on multiple roles, due to the contacts 
they build, the trust they nourish and the ensuing projects they are commissioned or entrusted 
with. Those  individuals  or  organisations who  feel  threatened  by what may be perceived as a 
web  of  contacts  they may  not  be  part  of, may  turn  on  the  individual  who  is  a multiplier  of 
creative  acts  and  oppose  them  through  alternative  networks.  The  hats  which  a  cultural 
operator may wear and cause offence with are not restricted to the arts sector. These people 
may  also  be  activists  for  a  number  of  societal  issues  including  politics,  gender  issues, 
homosexuality  or minority  rights.  The  case  of  Algerian writer Djamal  Amrani  comes  to mind: 







become  interested  in,  learn more  about  and  engage with whoever  lies  beyond  that  confine. 
Such is the case of intercultural dialogue and how it may flourish between different generations 
of migrants, members of minority groups and the underprivileged. Unfortunately, arguing this is 












Cultural  operators who  extend  their  collaboration  to  foreign  cultural  institutes,  embassies  or 
academic establishments tend to exacerbate the negative perception they may be  judged by. 
Such is the case of Negrouche with a number of foreign agencies in Algiers, particularly the CCF 
because  of  the  special  connection  and  relevance  this  centre  has  in  Algeria  to  the  historical, 
colonial and contemporary political relations between Algeria and France. The relation between 














the  periphery  and  into  the  centre  in  building  and  sustaining  relations  with  the  North.  This 









worked  widely  in  Europe,  particularly  in  France  and  especially  on  the  south  littoral  in  and 
around Marseille. Through his art,  teaching and exchanges he has experienced how close the 
French city and Algeria, particularly the capital, are, in terms of ways of living, reference points, 
languages  used  and  what  may  be  called  an  over‐arching  Franco‐Algerian  perspective  of  the 
Mediterranean.  He  expresses  experiences  which  are  both  positive  and  enriching  as  well  as 




change  in value depending on the context:  in other words,  funerary or religious sculptures or 
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antiques  et  des  historiens,  deux  pots  deux  mesures’).  In  so  doing,  a  facile  division  between 
contemporary  art,  adopted  and  promoted  by  the  North,  and  “indigenous”  art,  is  created. 
Sergoua questions the use of the term indigenous which he finds contemporaneously restrictive 




Camille  Risler  reflects  on  the  French  impetus  to  indigenous  art  as  from  the  beginning  of  the 
twentieth century particularly under Governor Jonnart who was very active  in supporting the 
development of  local artistic expression.  French  as well  as other European  influence  on  local 
production was very marked. The development of the ‘cabinets de dessins’, the support given 
to  iconic  visual  artist  Mohammed  Racim  as  “a Mediterranean  artist”,  and  Georges Marçais’ 
support  for  the establishment of a  ‘culture associée’  are  telling of  French  involvement  in  this 
way.  Risler  concludes  that  in  spite  of  these  supporting  efforts,  the  coloniser  always  had  his 
advantage in mind and supported the creation of indigenous art for his own benefit.593 Nadira 




their  trade and  travelled  to and worked  in Europe,  including  developments  in  theatre and  in 
particular  le Groupe  51,  up  till  1967 with  Choukri Mesli,  Ben  Berber  and  Aouchem,  Algerian 
artists were not subjected to European  influence which they  rejected; rather,  they  interacted 
with that influence to take what they saw fit for their own art and development (‘L’art qui était 
pratiquée ici c’était mélangée à celle de là et c’est formée un art de résistance parce qu’elle va 
servir  de  base  pour  dire  ‘non,  nous  sommes  aussi  universelles,  nous  avons  l’arabe  chez nous, 
dans  les  dessins  berbères  qui  sont  nos  maisons  traditionnelles,  et  nous  sommes  déjà  là’). 
Echoing  Gallant  and  Toynbee,  Laggoune  notes  that  the  act  of  imitation  in  the  context  of 
modernism being appropriated by Algerian artists as  in these cases was not a submissive one 
but a subversive one (‘On crée un malaise chez le colonisateur, ils les dérangent. C’est dans ce 




identities discussed earlier, Laggoune  recognises  that her own  interpretation of this historical 
context  is  a  method  of  resisting  through  appropriation,  thus  making  a  narrative  one’s  own. 
However,  with  regard  to  contemporary  art,  the  challenge  is  much  bigger  because  it  is  of  a 
different  kind.  She  describes  the  phenomenon of  globalisation  as  the most  recent  and most 
aggressive  form  of  Orientalism,  which  artists  from  the  South  resist  through  appropriation. 
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Serguoa moves on to explain that what has  its roots  in the South  is somewhat different  from 




myriad  social  and  cultural  problems which  the  North  faces.  Negrouche  notes  that  Europe  is 
suffering  from a  serious  crisis  related  to  its  cultural education and exposure which manifests 









order  to  exploit  them  to  its  advantage.  The  ‘folklorization’  of  Algerians was  practiced  by  the 
French  to  keep  representations  of  the  locals  in  their  hands  and  simple  and  safe.  The  oral 
cultures  which  dominated  Berber  and  Arabic  cultures  were  easy  to  control  and  codify.  The 
French employed their own cultural  tools  in their attempt to undermine the  influence of and 
weaken Islam for instance through photography, alcohol consumption as part of social life and 
sending  girls  to  school.  The  French  also  take  over  the madrases  (the  Coranic schools  for  the 
elite children) and in so doing take hold of the centres of learning of both religious matters and 
language:  in  this  way,  both  laic  views  and  bilingualism  were  introduced.  Visual  art  and 
architecture are  two other areas which France used  to  its advantage, appropriating  the  local 
value and promoting selective appraisal for instance to the benefit of Andalusian art.594  
 
Sergoua  believes  contemporary  art  has  the  means,  as  well  as  the  duty,  to  address  and 
challenged stereotypes surrounding the art of artists from or based in the South which are still 
strong  today.  He  consciously  challenged  conventional  interpretations  in  a  half‐mocking  way 
through  a  recent  interactive  installation  called  ‘Souvenir  d’Algérie’  held  in  Paris  wherein  he 
invited audiences to challenge their expectations of art from the South as orientalist by taking 
photographs of themselves  in clichéd settings  in a gently self‐deprecating manner. Sergoua  is 
keen  to break away  from  facile  formats which allow Western audiences  to access and digest 
other  artistic  expression  with  false  ease  (‘Si  on  reste  dans  leur  ligne  quand  ils  ont  fait  des 
programmes format ils nous rendent une expression prêt pour les musée’). This problem is not 
restricted to Algeria and Sergoua finds that  in effect  it  is much worse  in Tunisia and Morocco 
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houses,  Les  Abattoirs,595  into  a  creative  centre  and  private  art  galleries,  such  as  the  project 
based  at  the  reconverted  Sacré  Coeur  church,  which  are  challenging  conventional  ways  of 




vast  network  of  collaborations  and  twinning  projects  established with  a  variety  of  European 
schools.  
 
In  terms of  contemporary  collaboration,  Sergoua’s experience with  the BJCEM has made him 
very conscious of the challenges which artists from the South face when attempting to travel to 
Europe for any period of time in order to participate in festivals, workshops and other events. 




In  terms of  the North  supporting  the South, Negrouche notes  that while mobility  is  an  issue, 
supporting  it  presupposes  a  number  of  other  elements,  mainly  related  to  cultural 
infrastructure,  are  already  in  place.  The  fact  that  these  are  not  means  that  together  with 
mobility, the North and the South together need to address the situation on the ground in the 
South. Negrouche is very critical about financial resources which are aimed at the development 
of  cultural  infrastructure  in  the  South  but which  are  channeled  through  official  state means 
which  are  not  open  in  terms  of  democracy  or  efficient  in  terms  of management  and  fail  to 





which  is  very  schematic  and which  focuses  on  priorities  related  to  short‐term  social  change 
which are not amenable to an artistic approach to cultural projects (‘Alors on sait très bien que 
la  création  n’a  pas  des  thématiques  et  des  artistes  ne  peuvent  pas  se  forcer  parler  des 
thématiques’).  Echoing  what  Driss  Ksikes  says with  regard  to  European  interventions  in  the 
Mediterranean  from  a Moroccan  perspective,  Negrouche  notes  that  funders  need  to  realise 
that  artistic  expression  cannot  be  managed  in  the  same way  economic  matters  are  (‘Il  faut 
comprendre  que  non,  on  ne  peut  pas  maîtriser  l’art  administrativement  comme  on  maîtrise 
l’économie  etc.  Ce  n’est  pas  possible.  Il  faut  partir  du  postulat  que  l’art  ne  se maîtrise  pas’). 
Negrouche  is bewildered by the fact that  in spite of these mechanisms, quality  is many times 
not  ensured.  Rather  than  depending  on  the  reliance  on  impersonal  and  strict  means, 
Negrouche prefers building relations based on trust which are upfront about their prioritisation 
of  development  projects  with  those  communities  who  are  in  need.  Undoubtedly,  this 
perspective  enjoys  a  more  human  dimension,  and  could  be  more  effective  in  terms  of  the 
                                                             










contemporary  funding  structures  are  tied  to,  would  not  make  such  proposals  possible  to 
implement.  
 
Nadira  Laggoune  develops  her  assessment  of  globalisation  as  being  a  renewed  expression  of 
Orientalism with regard to the way the North manages most of the art which takes place in the 
South.  She  refers  to  a  variety  of  festivals  such  as African  biennales which  are  run  by  French 
people, with  very  little  input  by  local  artists  and  cultural  operators.  The  same  applies  to  big 







can  be  seen with  regard  to  censorship  and  the  successful  way  political,  religious  and  moral 
conventions have been challenged through art in a variety of festivals.  
 






de travailler avec  la société civile,  les universités, dans  la rue avec  le théâtre de  la rue, choses 
comme ça, et on peut faire des choses qui à Alger on ne peut pas parce qu’ils sont très sécurisé. 
On a participé à ces évènements, par exemple à la Nuit Blanche organisée de côté de la mairie 
de  Paris,  sans  problème,  la  nuit,  parce  que  les  choses  sont  beaucoup  plus  décontractées  et 
fluide.  On  constate  par  rapport  que  dans  l’ensemble  que  les  grands  festivals,  les  grands 
initiatives, aussi de  côté européenne,  ceux‐ci  vont  seulement à Alger. Ça  c’est une  frustration 
générale  de  tous  les  opérateurs  dehors  de  la  capitale,  par  exemple le  avec  des  festivals 
européennes, qui vont seulement à Alger’).  
 
With  regard  to  projects  that  extend  beyond  national  boundaries  and  involve  a  regional 
dimension,  Sergoua  interestingly  refers  to  the  relatively  dynamic  North‐South  axis  and  the 





une  forme  en  commun,  qui  est  la  langue.  Nous  parlons  la  même  langue.  Et  on  a  la  même 
religion. Et qu’est ce qui on fait avec ça ? Tout  les  frontières, c’est  incroyable,  il n’y a  pas des 
unions. C’est  lamentable…’). Negrouche also senses an  ironic sense of mistrust which poisons 









to  develop.  She  finds  in  this  a  colonial  residue  (‘[…]  il  y  a  du mépris  entre  les  pays  pauvres. 
Quand tu vas comme algérienne dans un pays comme la Macédoine tu n’es pas respecté comme 
si  tu  étais  française.  On  doit  travailler  avec  qui  connaisse  la  qualité.  Pour  ça  quelque  fois  je 
préfère aller dans  les pays riche aussi  si  j’aime chercher  la collaboration avec  les pays comme 
nous. Mais on a plus accès à la culture occidental, pour utiliser cette terme, parce qu’il y a plus 














both  Arabic  and  French,  after  which  the  return  of  the  calm  accompanied  by  the  usual 
disinterest  towards  cultural  life  led  to disillusionment  (‘Donc,  ces  individus qui ont  tous vécus 





This  is  indeed  ironic  as  pointed  out  by  Kadi‐Hanifi.  In  her  work  on  memory  and  expression 
through  the  media,  particularly  narrative  in  film,  Kadi‐Hanifi  notes  that  the  impact  of  the 




sentir  notre  histoire  c’est  primordial  pour  nous.  C’est  notre  vie  quoi’).  In  terms  of  the 
recuperation  of memory  and  the  expression  of  issues which  have  still  not  achieved  closure, 
2012  also marked  the  50th  anniversary  of  Algerian  independence  from  France  following  the 
bloody Algerian war, and this occasion was used to spur projects and collaborations with which 
to  address  contemporary  society  in  light  of  recent  history.  Collaborations  developed  with 
French  artists  gain  poignancy  in  this  context  and  throw  light  on  current  North‐South  shared 
projects  (‘Mais  on  s’ennuie  avec  un  artiste  allemand.  Je  caricature,  bien  sûr.  Mais  avec  un 












how her  formative experience  in  the arts helped  shape her  current efforts  for  the benefit  of 
today’s generation of young children  in Algiers.  She notes how she received dance and music 
lessons  when  young  in  the  1960s  and  1970s  when  the  state  provided  such  education  also 
through agreements with Communist states. She notes that she went on to become a lawyer to 
find  herself  a  stable  job  but  loved  the  arts  and  felt  they made  her  grow.  The decennie  noir 
during  the  1990s  destroyed  all  state  education  in  the  arts,  which was  also  free,  as  she  had 
enjoyed it. This created a vacuum in arts education in Algeria which led to an impoverishment 
of development  in  the arts as well  as unintended challenges  to be  turned  into opportunities. 
Following  the  year  2000  she  felt  she wanted  to  recreate  the  possibility  of  arts  education  to 
children  and  opened  a  school  in  her  own  home  when  her  aged  parents  moved  out.596  The 
school  is  aimed at middle  class  children with affordable prices. Together with her  sister who 
also enjoyed an arts education, she tried producing a system of diplomas with the state, and 
managed for five years to give two such courses in interior design and graphic communication. 
However,  bureaucracy  and  corruption  made  collaboration  with  the  state  untenable,  since 
money was  expected  to  be  paid  to  guarantee  the  students’  success.  Therefore,  she  stopped 
these  diploma‐oriented  courses  while  remaining  an  ‘école  agrée’  and  sticking  to  formative 
courses. She feels the place  is an  ‘ilôt de  liberté’ of three hundred and fifty square metres of 
spacious and well‐lit open spaces. The sisters are close to the children and their  families also 
regarding personal,  family and  social problems, which  she  feels are very many  in Algiers.  She 
emphasises  the  social  mission  aspect  which  has  grown  in  importance.  Currently  the  school 
hosts children on Saturday morning and adults during the week, but no teenagers whom she 
misses greatly due to lost energy and creativity. She also notes that immediately following the 
official end of  the civil war  in 2000,  lots of energy was  channelled  into opening galleries and 
setting up foundations. As noted by Kadi‐Hanifi, this was a result of the high activity that took 





To  return  to  the  aspects  of  managing  cultural  expression,  Negrouche  notes  how  accessing 
funding is sometimes a prohibitive task and how the state supports and commissions work from 
individuals  and  organisations  which  do  not  have  the  capability  and  experience  to  set  up 
something  of  high  calibre.  Such  trends  are  very  disheartening  for  talented,  resourceful  and 
passionate artists who after years of neglect may be driven away from the field due to being let 
down  and  not  made  use  of.  Therefore,  the  issue  is  not  only  about  investing  in  the 
professionalisation  of  the  field,  but  also  about  nurturing  the  development  of  a  professional 
mentality. The result  is an entrenched mistrust of artists towards the Ministry for Culture and 
other  related  government  entities,  and  a  growing  reciprocal  mistrust  by  the  state  towards 
artists  and  operators  who  adopt  a  professional  approach  and,  because  demanding,  are 
perceived as a threat to the state (‘Et non plus on a compris que le travail d’un fonctionnaire est 
                                                             










pas  compris  qu’ils  doivent  associer  tout  ça.  Ils  ont  l’impression  que  chacun  qui  fais  quelque 
chose d’extérieur à eux est l’ennemi’). In contrast, the services of cultural institutes are such as 




Hanifi  notes  there  is  a  long way  to go  here  as well. Chrysalide  is  trying  to  establish  a  strong 
enough base of active members with which to engage with schools, which are not easy to enter 
and  collaborate  with  because  of  the  thematics  discussed  as  well  as  the  priorities  of  the 
individuals  schools. Chrysalide  is  also keen on working with audiences  in order  to develop  its 
current base, but often runs across limitations in its organisational resources. Fortunately, the 
association seems to attract large numbers of young women, which reflects the trend of higher 
cultural  participation  by women.  Laggoune  notes  that  there  is  a  significant  amount  of  work 
which  needs  to  be  done  to  invest  in  and  develop  audiences,  particularly  young members  of 
society,  who  can  generate  a  critical  mass  both  in  terms  of  numbers  as  well  as  quality.  The 
terrorism  years  and  the  damage  inflicted  upon  cultural  behaviour  then  still  needs  to  be 
addressed (‘Il n’y a  pas ‘un publique’ chez nous. Je vais dire, ceux qui vont voir des spectacles, 
aux expositions, c’est délicat. Le grand publique, pour la musique, les festivals, oui. La musique 





savait  pas  qu’est  ce  qu’il  se  passé  plus  d’ailleurs.  La  culture  était  laminée.  Tout  c’était 
transformait.  Un  autre  type  de  consommation,  mode  de  vie,  c’est  changé  presque 
fondamentalement’).  This  reality  manifests  itself  most  acutely  in  the  case  of  young women, 
both  in terms of audiences but especially as artists who do not manage to see their skill and 
passion  through  major  societal  obstacles  related  to  conventional  ways  of  limiting  women’s 
development. 
 
In  terms  of  support  from  the  state,  officially,  financial  and  logistical  support  from  the  state 
should be  forthcoming. However,  in practice  this assistance  is monopolised by a  few players. 
This leaves small community‐oriented cultural associations with nothing, or with a good enough 
project  to  take  to  foreign  cultural  institutes  or  embassies,  in  particular  the  French  ones 
(‘Heureusement  aussi,  on  a  l’ambassade  de  France.  Malheureusement,  pour  l’Algérie,  c’est 




both  French  and  Algerian  sides,  as  well  as  the  local  communities,  want  to  engage  in 
collaborations  and  find  new  ways  of  doing  so  to  establish  postcolonial  relations  and  equal 
partnerships.  He  notes  this  is  very  challenging,  but  developments  in  cultural  trends  and 










auprès  de  la  population  est  très  importante  et montre  que  les  choses  sont  possible’).  Pellan 
notes this expectation is driving change, but as will be noted later in the context of Malta, policy 
measures  need  implementation  and  ownership  by  the  state  and  other  local  actors  to  allow 
actions  to  take  place  (‘Mais  il  y  a  un  gros  demande  de  professionnalisation  et  formation  et 
d’autre  côté  une  grande  attente  du  publique  pour  une  diversité  de  composition  artistiques 
proposée  à  l’espace  de  liberté,  et  la  possibilité  à  comprendre  mieux  les  techniques,  la 




Pellan notes how  the  Institut  français and  the CCF are engaged  in across‐the‐border projects 
among its various offices on either side of the Moroccan‐Algerian border through  its different 
offices  in  different  cities  and  in  collaboration  with  European  cultural  organisations  (‘C’est 










To  conclude  this  focus  on  North‐South  and  South‐South  relations,  it  is  worth  noting  the 
generally  positive  reaction  to  the  Mediterranean  which  Kadi‐Hanifi  associates  with  the 
members  of  Chrysalide,  which  however  is  restricted  to  an  emotive  level.  In  practice,  the 
Mediterranean means little, as it is deemed too abstract and removed from mundane practical 
problems. She envisions  further  collaborations with  countries around  the Mediterranean, but 
even where  interest  is  identified,  the  funding  is  always  problematic  (‘Quelque  fois  on  voit  le 























recent  changes  towards  the  acknowledgement  and  the  inclusion  of  Berber  identities.  Selma 
Hellal,  co‐responsible  for  the publishing house Éditions Barzakh, draws an  interesting parallel 
between the process of creolisation and Algerian multiple  identities. She notes that  following 
independence  in  1962,  the  Arab‐Muslim  identity  supremacy  only  gave  room  to  the  Berber 
identity  in  the  1980s  following  the  important  event marking  the  Berber’s  position  of  protest 
against the power in government in the form of le Printemps berbère of 20 April 1980. In 2002 a 
debate  on  the  national  position  of  the  Berber  language  was  held:  this  led  to  the  language 
becoming a national language but not an official one. Over the past decade this status has been 




society’s  respect  towards  religion.  He  does  not  find  Algerians’  belief  system  to  limit  artistic 
expression since this is something that nourishes people and which people respect. He is aware 
that people in the North (and not only) may be sceptical towards societies where religion plays 
a  big  part  and  laicism  is  not  widespread  or  deeply  established.  However,  he  believes  many 
associate the pracitising of religion with fundamentalism: this only confuses matters and does 
justice  to  nobody.  The  artistic  expression  of  Islam,  for  example  through  calligraphy  or 
architecture, also has  its contemporary dimensions, which fundamentalists do have problems 
with. Kadi‐Hanifi notes the members of Chrysalide do not feel inhibited in invoking religion and 
discussing  it  in  relation  to  the  context  of  a  contemporary,  diverse,  laic  and  doubtful  society. 












Change  in  society  is  a  subject  which  offers  a  very  different  perspective  when  discussed  in 
Algeria as opposed to Morocco, Lebanon and particularly Tunisia. In general terms, discussions 
with  Tunisians  stressed  the  need  for  change  and  were  held  with  a  great  sense  of  hope, 
expectation and trepidation. Informal conversations with people in Morocco and Lebanon were 
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realistic  way  forward  and  arguably  preferred  than  revolution;  while  in  Lebanon,  sectarian 
divisions and foreign interference circumscribed change within clear political priorities and the 
need  for  an  overhaul  was  not  expressed.  In  Algeria,  the  perspective  was  very  sobering:  as 
expressed by Sergoua, but also by numerous  other people  there was  the opportunity  to  talk 
with, Algeria has faced not one but many Arab springs which have bled the country, decimated 
its population,  challenged  its determination and  left  it  to go  through  several ordeals with no 
real support or even  interest by the international community. A great sense of bitterness was 
candidly  shared:  this  results  in  a  degree  of  fortitude  and  resilience  with  which  the  present 
challenges are faced. Offence is taken at criticism targeting Algeria for not having supported the 




present.  Finally,  from  a  practical  cultural  perspective,  Pellan  notes  how  the  great  changes 
sweeping through Arab states do not answer the questions of what will actually take place, with 
which  resources  and with whom  (‘Mais  il  y  a  la  construction  de  vrais  équipements  qui  vont 
s’établir, maintenant il y a beaucoup d’interrogation sur qu’est qu’on fait avec ces équipements, 
et  avec  quel  contenu  et  informations  et  professionnels  et  projets  on  les  remplis.  Mais  il  y  a 
beaucoup d’argent pour les grands festivals non plus’). 
 
With  regard  to  the  colonial  context,  aristic  collaborations  with  French  artists  and  cultural 
operators are challenging and therefore potentially very rewarding  in terms of the aspects of 
intercultural  dialogue  one may  attempt  to  achieve.  Kadi‐Hanifi  notes  that  young  people  are 





Adrian Grima598  is a  long‐time friend and  fellow‐writer of Negrouche, and when reflecting on 
her writing and the context in which this developed, notes that her choosing to write in French 
is a way of choosing to be free. Negrouche is of Berber origin, fluent in Arabic and comfortable 
with  her  Arabic  identity,  but  chooses  to  write  in  French  to  make  use  of  the  characteristics 
inherent to the  language which allow more freedom and  less scrutiny  in terms of the themes 
approached,  the  style  adopted  and  the  voice  used.  With  regard  to  Grima  and  the  Maltese 
context,  the  contrast  is  quite  sharp:  he  chooses  to  write  in  the  national  and  locally‐rooted 
language, Maltese, in order to explore themes in a language which develops and enriches itself 
through  such  endeavours  and  which  addresses  new  audiences  who  are  in  the  process  of 
discovering the richness of contemporary expression. 
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unofficial  second  language  used  on  its  own  TV  and  radio  stations,  newspapers  and  can  be 
chosen as a  language of  instruction at various universities around the country. There are also 
Berber  cultural  movements,  cultural  events,  political  parties  and  a  commission  for  Berber 
rights. Sergoua believes Berbers have a future which  is bright because their roots are ancient, 





diglossia  between  Arabic  and  French  depending  on  the  social  groups  and  the  functions  the 
languages are put to. Arabic was greatly popularised thanks to pro‐Arab politics post‐1962 and 
in educational programming remains restricted in use mostly to refer to the past and tradition 
with  little  contemporary  content.  On  the  other  hand,  it  is  the  main  language  used  in 
administration, the mass media and basic schooling. French remained strong and regained the 
second spot due  to education and elite  classes  turning  to  it.  It  is mainly used  for economics, 
finance and in important newspapers. Therefore, from an institutional perspective, there is no 




by artists and  in the fine arts and the only  language of  instruction at the School of Fine Arts. 
This reflects the majority of Algerian painters’ formation and orientation. On the other hand, in 
literature,  Arabic  dominates  the  Writers’  Union  as  well  as  the  orientation  of  translation  of 
literature  which  favours  French  into  Arabic  but  not  the  other  way  round  with  Francophone 
writers  published  in  French  and  not much  read  in Arabic  in  Arab  countries.  Berber  texts  are 
mostly translated into French and not Arabic, while only a few Arabic texts are translated into 
French by publishers  like Barzakh. Temlali claims that many of the Francophone  intelligentsia 
still harbour a  fear of Arabic writing and circles,  reducing them to  Islamic movements. This  is 
part of the reason why research on Algerian heritage  is mostly carried out by Arabic‐oriented 
researchers.  It  is  also  important  to  take  note  of  the  efforts  of  certain  Francophone  cultural 
actors to distance Algeria  from other Arab countries by using the “Mediterranean” argument. 
This  is  not  original,  as  has  been  discussed  with  regard  to  Tunisian  efforts  in  the  1980s  and 






Attempts  at  achieving  successful  levels  of  intercultural  dialogue  need  to  be  accompanied  by 
‘intra‐cultural dialogue’. In other words, dialogue between French, Arabic and Berber‐speaking 
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communication  has  to  take  place  within  society  as  a  whole.  Furthermore,  by  improving 
dialogue within Algerian society, Algeria may finally become a producer of Arab culture, and not 
just  a  consumer  of  more  coordinated  centres  (e.g.  Cairo  and  Beirut)  as  commented  upon 
earlier. One needs to stop looking at communication with other Arab countries and France and 
Francophone  cultures  as  an  escape  from  home  truths  by  recognising  that  Arab  and  French 



















main  contact  here  was  Abdo  Nawar,  writer,  theatre  director  and  audiovisual  producer 
specialising  in animation. He spent ten formative years  in Canada following the official end of 
the  civil  war  in  1990.  In  many  ways,  he  is  representative  of  many  of  the  creative  class  in 
Lebanon,  who  lived  through  the  war,  yet  sought  a  better  life  elsewhere,  in  Nawar’s  case, 
Quebec,  during  the  reconstruction  period.  The  great  projects  undertaken  by  the  state which 
represents the different and conflictual religious and political communities in a strained act of 
balance,  by  the  communities  themselves  and  by  private  enterprises  closely  linked  with 
particular  power  structures,  particularly  the  late  Prime  Minister  Rafik  Hariri’s  development 
company  Solidere,  changed  the  face  of  Beirut,  for  better  and  for  worse,  during  the  decade 
following the war. In post‐war Lebanon, the ‘hunger’ for reconstruction is impressive, as Eugene 
Rogan  describes  the  Hariri‐led  construction  boom.602  Impacts  on  issues  of  identity  have 
arguably  led to new levels of poverty, social  imbalances and  injustices. When creative people 
like Nawar returned to Lebanon, Beirut was still their home, but very much changed.  
 
The  experiences  collected  from  the  nine  people  interviewed  reflect  the  turmoil  the  city  has 
been  through,  the  change  it  has  experienced  and  the  opportunities  for  creative  people  to 
interact  with  others  on  an  international  platform  which  is  provided  by  Beirut’s  outward 
approach. Ahmad Beydoun comments on the mixed identity of Lebanon as ‘un peuple de mer’, 
‘un peuple de montagne’, engaged in trade across borders, a migrant people and a receiver of 
migrants,  resulting  in  a  complex  reality  which  has  given  the  Lebanese  important  negotiating 
skills  which  are  a  must  for  survival  in  such  a  volatile  and  complex  climate.  As  the  architect 
Bernard Khoury points out, following World War I, Arab identity had to be fit into the European 
construct  of  nation  states,  with  inevitable  confusion  and  spilling  effects  causing  strife  and 
conflict. Issues which may seem banal today, like the link to mythical Phoenician roots, came to 





Khoury  asks  an  important  question  regarding  whether  the  Lebanese  have  gone  past  the 
complications  related  to  colonialism,  the  Lebanese  civil  war  and  European‐Arab  negative 
relations. General political circumstances suggest they have, since the end of the Cold War has 
suggested a new start. On the other hand, US imperialist support of Israel and authoritarian but 
anti‐Islamist  regimes have  suggested  the contrary. Khoury points out  that  it  is not enough  to 
glorify the past and bask in it, or celebrate the Mediterranean lifestyle; a clear vision of where 
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because  of  its  civil  war  from  the  mid‐1970s  to  1990,  has  been  shaped  by  international 
geopolitical  realties  which  bind  it  closely  to  the Mediterranean  as  a  region.  Beirut  has  long 





He  blames  the  political,  social  and  cultural  environment which  is  complex  and  economically 
incomprehensible. Khoury’s perspective  is very  interesting and  innovative  in the conventional 
communitarian  context  which  looks  at  identities  as  fixed,  definite  and  directly  related  to  a 






Damascus606  at  the  end  of  World  War  I,  exclaimed:  ‘Nous  voici  de  retour’,  thus  linking  the 








The  issue  of  duality  is  also  pertinent  to  Lebanon’s  relationship with  itself.  As  pointed  out  by 
Nawar,  different  people,  according  to  the  different  ethnic  groups  they  belong  to,  perceive 
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characteristic  feature  today  that distinguishes  it  from neighbouring  states  that adopt a more 
circumscribed  attitude  towards  Europeans.  A  second  important  reason  is  the  high  level  of 
professionalism  and  skill  one  finds  in  the  Lebanese  creative  class.  This  is  something  that  a 
number of interviewees commented upon, especially Farid Majari, the Director of the Goethe‐
Institut  in  Beirut. He  previously  headed  the Goethe‐Institut  in  Ramallah  in  Palestine  and was 









organisations  she  witnesses  the  ease  with  which  foreign  operators  team  up  with  Lebanese 
actors  in the fields of  film on the one hand and  street theatre on the other. This  fact helps a 
sense  of  partnership  develop,  positive  outcomes  to  result  and  a  balanced  exchange  to  take 
place which is mutually beneficial to all those involved.  
 
Therefore,  Farid Majari  notes  that  institutes  like  the Goethe  seek  to  pursue  their  agendas  in 
Beirut  in  collaboration with  local  actors,  knowing  that  their  chances  of  success  are  high  and 
outcomes will be positive and long‐term. The support they provide is paid back by a high level 
of  skill  and commitment  they  find  in  the capital.  The Goethe  seeks  to develop networks and 
collaborations, which local actors are enthusiastic about getting involved in and learn from with 
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publicity.  However,  both  note  that  this  is  best  done  subtly  as  this  is  perceived  to  improve 
chances  of  collaboration  and  support  the  work  of  artists  in  less  obtrusive  ways.  The  British 
Council in particular prides itself on serving the needs of artists and cultural operators through 
the organisation of international networks which it does not seek to lead or control but rather 
gain  advantage  from  by  subtly  encouraging  collaborations  to  take  place  with  reference  to 
elements from the UK, but possibly without having to be actively present at all times. A case in 
point  is  a  network  like  the  Cultural  Leadership  International  programme  that  involves  young 






local  actors  rather  than  providing  assistance.  Rita  Khawand  notes  that  the  organisation  she 
works  for,  Khayal,  which  is  the  first  and  most  well‐organised  puppet  theatre  operating  in 
Lebanon, receives regular support  from the two  institutes over the  long‐term to develop new 
audiences,  reach  out  to  them,  and  pay  special  attention  to  children  to  engage with  them  in 
terms  of  literacy  programmes,  social  awareness,  creativity  and  participation.  This  foreign 
collaboration is also essential in attracting foreign partners, as in the case of Roualla with street 
theatre  artists,  developing  international  collaborations,  cross‐breeding  audiences  and 
contributing  tangibly  towards  the  development  of  a  European  and  Mediterranean  creative 
space.  The  insights  provided  give  a  glimpse  into  the mutually  beneficial  experience which  is 
generated and the intercultural dialogue which is engaged in. This point is worth stressing, as it 
suggests  that  theories  of  neo‐colonial  dominance  and  local  subjection  come  second  to 





















made  it  attractive  to  other  European  partners  and  develop  in  the  long  run.  This  point  is  an 
important one to be raised later in the 2. 2 Outcomes section, namely, that long‐term support, 
which can help the sustainable establishment of particular initiatives, is often balanced out with 
a  deadline  that  stops  such  support  with  the  aim  of making  initiatives  independent  over  the 
medium to long‐term. Local operators may find the time frames imposed by foreign agencies as 
being  unrealistic  to  allow  their  plans  to  come  to  fruition,  and may  resent  the  brevity  of  the 
periods of support provided.  
 
A  note  should  also  be  expressed with  regard  to  the  particular  climate  cultural  institutes  are 
experiencing. First of all,  the tough financial and economic climate has meant funds from the 









Masri  also  notes  that  the  role  of  cultural  institutes  in  Beirut  is  different  to  that  in  other 
countries  that  faced harsher  colonial  rules and provided  political  climates  that  required clear 
policies  from  foreign  governments  and  cultural  agencies:  ‘The  thing  is  in  Lebanon  it’s  very 
different  from  other  countries.  First  of  all  we  were  a  French mandate  territory  not  a  British 
colony and FCO policies  towards  Lebanon are not  strong as opposed to,  if  you had to ask my 
colleagues in Palestine or Egypt, never. So here we don’t face that. We worked with everybody, 
from across Lebanon, and all sexes, all political affiliations, and we don’t  face any... We have, 











Nadim  Tarazi,  who  boasts  great  experience  in  the  field  of  publishing  and  opened  his  first 













sont  rendu compte  dans  les  années  soixante‐dix  de  perdre  du  terrain  face aux anglais.  Ils  ne 
pouvaient  pas  faire  la  guerre  économique  aux  américains.  Ils  ne  pouvaient  pas  s’imposer 
militairement. Alors la seul façon était le culturel. De toute façon avec les institutions culturelles. 
Après  la  fin  de  la  guerre,  la  fin  officiel  de  la  guerre,  en 1990,  la  création  de  Centre  culturel 
français, en toutes le Liban, pas dans les centres chrétiens, conservatrices, mais après 1990, et 
pendant douze ans, il y avait des personnes pendant la guerre aussi, mais après la guerre on a 





While  Tarazi  reflects  on  the  benefits  that  French  policy  identified  in  having  its  agencies  and 
operators  involve  themselves  in  the Mediterranean  cultural milieu  in  order  to  boost  French 




l’autre  pays.  Ce  n’est même  pas  facile  et  on  a  besoin  de  l’aide  de  la  France.  La  relation  est 
comme  ça:  la  France  est  un  grand  pays,  qui  représente  l’Ue,  qui  était  au  Liban  pendant 
beaucoup d’années et connais bien le Liban aussi la réalité géopolitique du Liban et ça a permit 
à  la  France  de  rester  en  contact  avec  beaucoup  de  couches  sociale  au  Liban.  Alors même  si 
infiltré  dans  la  société  libanais,  se  profitant  du  partage  de  la  situation  politique  et  social  et 
religieux  du  Liban.  Tout  ça a  fait  en effet  que  la  France  participait  beaucoup à  la  vie  sociale, 
économique  et  culturelle  du  Liban  à  beaucoup  de  niveaux  sociaux. De  côté  français,  ça  c’est 
claire.  Au  contraire,  l’influence  libanaise  sur  la  France  est  pauvre.  Les  relations  sont  franco‐
libanaises  mais  pas  libano‐français.  On  commence  par  la  France  parce  que  la  France  est  un 







The  recent  development  of  EUNIC  in  Beirut  has  meant  European  cultural  institutes  now 
formally  come  together  to  collaborate  in  terms  of  their  operations  in  Beirut with  the  aim of 
maximising  synergies and being more effective  in  their operations. While  it  is  admittedly  still 
early days, signs of achieving these aims are promising. Nevertheless,  it  is  interesting to note 
that  the  separate  cultural  entities  related  to  the  different  states  do  not  plan  to  have  the 
umbrella  organisation  make  them  redundant.  As  pointed  out  by  Antonio  Prats,  the  Deputy 
Head Mission of the Embassy of Spain to Lebanon who is responsible for dealing with cultural 













which  seems  to  operate  with  difficulty  outside  the  strong  presence  of  the  different 
communities.  The  detached  and  central  powers  of  the  state  do  not  seem  to  extend  far,  and 
local  actors  tend  to  look  for  support  in  other  places,  including  the  communitarian 







The weak  role  of  the  state  drives  it  to  seek  partners  in  localities,  such  as  libraries  and  local 




que  l’état.  Surtout  culturel.  Nous  voyons  une  société  civile  bien  dynamique,  toujours  en 
mouvement.  Quelque  fois  le Ministère  essaie  de  rattraper  son  propre  rôle  dans  les  plusieurs 
domaines. Alors c’est pour ça qu’on travail beaucoup avec des associations dans plusieurs villes 
au Liban. Bien  sûr  le Ministère ne  laisse pas  ces  responsabilités   mais  toujours  fait  son mieux 
pour jouer son rôle dans les projets de livres et artistique dans beaucoup choses. Donc il travail 
avec  les  municipalités.  Bien  sûr  aussi  avec  les  bibliothèques  publiques,  nous  qui  prouvent 












do  the  Alliance  française  and  the  Instituto  Cervantes,  which  is  an  element  looked  upon 
positively by a large number of people interviewed. Masri notes that their collaboration stems 
from a joint project with the Ministry responsible for education which, while short of funds and 
general  initiative,  is  keen  to  team  up  with  the  Council  in  assessing  local  needs  as  well  as 
infrastructural plans. Masri stresses the subtlety of these collaborations, especially with regard 
to  discussions  addressing  policy,  general  infrastructure  and  governance  issues.  The  British 

















religious  groups,  and  only  a  few  are  truly  independent.  The  connections  may  not  be  clear 
immediately  but  associations  on  the  basis  of geography  or  family  linkages may  expose  these 
links. Being truly independent is a challenging task, and not always fruitful in the long run. The 
different  communities  and  their  religious  and  political  representatives  are  keen  to  support 
grass‐roots and community actions and be present in the lives of these communities. The great 
sense  of  balance  which  reigns  in  Lebanon  and  the  obsession  with  maintaining  that  balance 
allows  very  few  individuals  and  organisations  to  stay  clear  of  communitarian  politics.  If  an 
organisation  like  Khayal  wants  to  be  as  inclusive  as  possible,  then  it  needs  to  balance  this 
approach with one which avoids exclusion, which is not always easy. This is so because trying to 
avoid collaborations with closed groups or highly politicised bodies in order to avoid alienating 




which  he  did  in  collaboration  with  Swedish  funds,  he  had  to  be  very  careful  in  negotiating 
spaces for producing an audiovisual collaboration with the children themselves on the basis of 
trust  gained  through  time,  dedication  and  experience  that  allowed  him,  a  Christian,  to  be 
accepted by the Muslim boys. 
 
Nadim  Tarazi,  the  founder  of  La  Maison  du  Livre,  notes  that  communitarian  interests  are 
pervasive throughout all of society, from the President’s office down to the most basic level of 
social  involvement,  and  this  does  not  spare  the  cultural  sector. He  comments  on  his  clashes 





strong  on  media  channels  like  TV  stations.  This  reality  hampers  the  opportunities  for 
challenging  documentaries,  like  the  ones  her  company  supports  through  EU  funds  and 
programmes that aim at supporting the development of Arab audiovisual productions and the 





















In  the work of  cultural  institutes and  local  operators  in Beirut,  the Mediterranean dimension 
plays  a  particular  role. While most  individuals  and  organisations  acknowledge  the  particular 
relation  of  Lebanon  to  the  Mediterranean  Sea,  invoking  the  Phoenician  ancestors  and 
contemporary artists’  links with the region and  in particular Europe,  few tell of any particular 
action  taken  in  favour  of  or  addressing  Lebanese  cultural  expression  in  relation  to  the 
Mediterranean. Masri  earnestly  and  bruisingly  notes  that  the Mediterranean  ‘can  be more  a 
result  of  funding’  than  philosophical  undertakings.  Funds made  available  through  EU  funding 
programmes or the Anna Lindh Foundation, for instance, create an interest in engaging with the 
Mediterranean, which is however not readily sustained beyond collaborations with the North. 
Masri notes  that  Lebanese cultural  operators have a big  role  to  play  in developing a positive 
climate  in Arab states  from the Maghreb to the Gulf which  is closely related to the relatively 













have  of  it.  The  priorities  are  different,  and  hence  mutually  successful  collaboration  is  very 
challenging:  ‘Ca va dire qu’est de part de côté de  l’Ue qui a une vision de  la Méditerranée, sa 
vision à elle , qui est une vision de protection, de sécurité, de lutter contre la migration etc. etc. 
qu’est  déjà  comme  point  de  départ  négatif,  défensif,  plutôt  que  constructif.’  Rezk  also  notes 
that  the way  Europe  tries  to  engage with  its  Southern  partners  betrays  a  lack  of  a  coherent 
cultural policy which gives way to a strategy of convenience and approximation:  
 
‘les partenariats bénéficiés et  les  fameux douze pays qui ont signé  l’accord d’association avec 
l’Ue,  ceux‐là  ont,  de mal,  n’ont  pas  de  politique culturel,  et  de mal  a  déterminer    les  besoins 
réels.  Pour  plusieurs  raisons:  première,  la  séparation,  la  dichotomie,  entre  l’état  et  la  société 




























attracted  hordes  of  opportunists  who  declared  their  passion  for  publishing  on  the  basis  of 





management and economy.  It  therefore attracts  the  interest of European partners,  but does 
not allow for easy collaborations to take place with  its direct neighbours. Tarazi would  like to 
see  that  change  in  terms  of  literature  exchange  and  the  development  of  a  pan‐Arabic  book 
market.  However,  funding  and  political  will  need  to  be  championed  and  practical  solutions 
sought and found to achieve such plans.  
 
Interviewees  also  commented  on  the  role  of  the  Gulf  states  in  the  development  of  cultural 
relations  on  a  South‐South  basis. However,  few  had  positive  things  to  say.  Tarazi  notes  that 
their brand of cultural expression is flamboyant but hollow: ‘Vous savez que le culturel dépend 
beaucoup  des  moyens  financières,  et  donc  ont  dois  vivre  de  subversion,  contributions,  et 
beaucoup n’arrive pas seuls. Certains pays arabe du Golf ont beaucoup d’argent, mais là il y a 






















the  national  and  monarchical  authorities.  Asked  about  the  extent  of  European  influence  on 
Moroccan  society,  Ksikes  replies  that Morocco  has  for  a  long  time  positioned  itself  as  being 
open  to and eager  to exploit  to  the  full  its  connections with  the Western world. This applies 
particularly to France, which occupied and managed Morocco, arguably with the approval and 
the  support  of  the  monarchy,  from  1912  to  1956.  France’s  story  of  territorial  conquest  in 
Morocco was very different, and  less tragic,  than say Algeria or sub‐Saharan Africa. Hassan El 
Ouazzani,  the  single  officer  responsible  for  literature within  the Ministry  of  Culture  in  Rabat 
who was interviewed there, notes he would find  it very hard to imagine the state of Morocco 
today  without  the  French  protectorate.  He  notes  that  an  occupation  is  always  that  and 
therefore  imposed  and  with  negative  consequences.  However,  significant  and  long‐term 
changes  were  brought  about,  which  lifted  Morocco  from  its  slow  social  and  economic 
development as an Atlantic outpost of the Ottoman empire to modernism and closer ties with 
the  most  dynamic  countries  of  the  early  twentieth  century,  namely  European  states.  El 


































the  active  and  dynamic  presence  of  cultural  institutes  in  a  number  of  cities  and  particularly 
Rabat,  the  capital,  and  Casablanca,  also  referred  to  as  the  cultural  capital  due  to  the  large 
number  of  festivals  and  other  events  which  take  place  in  or  in  close  proximity  to  the  city. 
However,  in  the  case  of  the  Institut  français,  there  are  ten  centres  spread  throughout  the 
territory as well as three Alliance françaises.608 
 













vast majority would  rather  keep  the  foreign  institutes  and  develop  their  relations with  them 
further rather than see them go leaving a vacuum behind. In the case of Morocco, Ksikes notes 
that  the national  infrastructure  limits  itself  to a  few private art galleries and  the  state Centre 
Mohammed V for theatre. There have been a few developments, but none to rival the physical 
structures  managed  by  the  foreign  centres,  including  libraries  and  rehearsal  spaces.  The 
permanence of the structures referred to earlier also comes from the provision of these spaces, 






that  France  engages  in with Morocco  go  beyond  relations  in  the  artistic  domain  and  include 
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other areas addressed by UNESCO namely education and academic  research.  France’s  strong 
presence in Morocco is supported by a conscious prioritisation of their cultural relations which 
enjoy more than 10 % of France’s global budget and staff dedicated to such relations: ‘Le Maroc 
est  le pays au niveau des relations culturelles  le plus  important’. France and Morocco enjoy a 
close relationship in terms of high‐quality research and culture which is fine‐tuned. Adam notes 
that  a  large  section  of  the  Institut’s  work  in Morocco  is  of  the  supportive  kind  in  favour  of 
French  individuals  or  organisations  which  have  been  established  in  Morocco  or  have 
collaborated with Moroccan actors for a long time. The same applies to research institutes and 





a gatekeeper to control what activities  it should  support. Therefore,  the outlook and attitude 
are positive and active: ‘On facilite les liens où il y en a déjà pour faire plus fortes’. The role  it 





profile  and  the  commercial  and  diplomatic  opportunities  they  give  rise  to,  at  the  expense  of 
other areas like education which are less glamorous and politically strategic but of fundamental 






The  interest  of  cultural  institutes  in  Morocco  has  grown,  with  a  wide  representation  of 
European  ones  as  well  as  non‐European  ones  from  Brazil  and  Mexico,  which  lie  across  the 
Atlantic  from  Morocco,  and  China,  among  others.  From  a  European  perspective,  there  is 





early  stages,  and  foreign  embassies  and  their  cultural  centres  are  mostly  the  only  ones  to 
provide this service. The Conseil Consultative des Marocaines Etrangères (CCME) has started to 
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go.  Furthermore,  in  terms of  locally exported  productions  such as  literature,  there  is a  sharp 
divide between the Francophones who target Paris, and the arabophones who look exclusively 
at  Egypt  and  Lebanon  through  publishing  houses  like  Al  Arabi  in  Rabat.  Unfortunately,  as 





to be presented at a number of  fairs  in France.610 On a  less commercial and visible  level, and 











agendas  in  as  subtle  a  way  as  possible,  driven  by  a  belief  that  funding  cultural  projects  or 
supporting cultural operators can bring about social change. Partnering local agents in cultural 
collaborations  remains  key,  while  developing  a  stronger  virtual  presence  through  the  social 
media  is  also  picking  up.  Ksikes  is  sceptical  of  this  approach  and  believes  Europeans  are 
deluding themselves in doing so. Ksikes finds culture does change things, but only slowly and in 
the  long  run, while many times European participation requires the delivery of change  in the 
short  run.  He  also  finds  that  the  contexts  within  which  these  agendas  are  pursued  tend  to 
formalise  activities  to  the  extent  of  prioritising  bureaucracy  and  accountability  over  the 
process. Ksikes bemoans a utilitarian approach to art and culture which aims at achieving social 
goals  through  art  and  doing  so  in  the  short  run:  ‘Ca  que me  dérange  aujourd’hui  c’est  cette 
conception  un  peu  "ONG"  de  la  culture’.  El Ouazzani  notes  that  cultural  institutes may  bring 
change to the arts scene itself, but real change only takes root and takes place when there is a 
larger, corresponding change in society in general. This is a very interesting point he makes in 




On  the  other  hand,  in  the  context  of  the  Arab  Spring,  it  is  interesting  to  note  how  artistic 
reflections  and  actions  related  to  the  political  revolts  and  revolutions were  an  active  part  of 
change, and hence highly relevant to the context. El Ouazzani reflects positively on the political 
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confrontation  will  be  exploited  by  the  young  generations.  Foreign  cultural  institutes  have 
tapped  into  this wave  of  change  by  building  on  the  direct  contacts  they  have  been  trying  to 
strengthen with various sectors of the general public, beyond the established cultural elites and 




see  themselves  as  maintaining  a  very  active  role  in  this  future  and  supporting  further  local 
cultural  operators  in  their  work:  ‘Avec  du  soutien  concrète  on  arrive  à  des  nouveaux 
changements  importantes.’  For  Adam,  the  European  political  framework  and  the  importance 















In Morocco,  it  is  important  to  take  into  consideration  the  “third”  language which  consists  of 
Derija,  in  other  words  the  local  expression  of  Arabic  or  Moroccan  Arabic.  Derija  is  very 
widespread.  The  theatre  group  within  which  Ksikes  works  as  playwright  and  director, 
Dabateatr,  embraces  the multiple  languages  used  in Morocco  and when  using Derija  as  the 
leading  language,  one  is  sure  to  find  translations  (e.g.  sub‐titles)  into  and  interactions  with 
French and  English. Ksikes operates within another  creative  forum that, while addressing  the 
Mediterranean, does so in full acceptance of all the languages spoken in Morocco first of all, as 





peur. Et  les gens ont encore peur de  cette  zone grise. On n’a pas de positions  identitaires en 
relation  avec  une  langue;  on  accepte  la  situation.’  This  contrasts  with  the  attitude  of  other 
organisms  such  as  the  conservative  Arabophone Association  des  Ecrivains  du Maroc.  On  the 
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and  lives  by  it.  While  French  is  the  language  of  the  elite  used  in  business,  Classical  Arabic 
provides people with a clear  identity, an association with the Quran and with the  institutions. 
However,  it  is  through Derija  that  the  general  population  expresses  and  reflects  upon  itself. 
Derija  betrays  the  imperialistic  and  colonial  heritage  of  Morocco  and  the  influence  on  the 
people  since  it  incorporates elements  from Arabic,  French and Spanish  together with Berber, 
among  others.  Addressing Derija  implies  acknowledging  that  language  belongs  to  the  people 
who use it and is a marker of constant change, challenging the previously accepted dogmas of 





comments on Derija  in Morocco and  local  versions of Arabic  throughout  the Arab world  that 




media  and  social  networks,  where  dominant  versions  of  Arabic,  tied  to  particular  locations, 
travel more easily than others carrying with them particular ideas and meanings, and then get 
translated  into  other  versions.  Ksikes  refers  to  the  strength  of  Egypt  in  cultural  terms  with 
reference to the broadcasting of TV soaps in Egyptian dialects which are then re‐transmitted in 








On a national  level,  the  representation of the people through their own  language  is changing 
and exciting. While the status of Arabic and French as the main  languages  in education  is not 




vivid  polemic  raging  between modernisers  or  observers  of  current  trends  and  traditionalists 
who feel innovations in communication and language in particular threaten convention. Derija 
is accused of serving commercial  interests,  for example due to the role  it plays  in advertising. 
Derija  is  also  unjustly  accused  of  being  inferior  to  Arabic.  The  two  languages  cannot  be 
compared, claims Ksikes, since Derija is a functional language without the tradition and corpus 
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the diversity  in expression and  in the mixing of different registers as well as  languages. Derija 
plays  a  key  role  in  enabling  communication  which  cuts  across  borders  and  champions  a 
democratisation of expression:    ‘les  frontières  sont brulées et avec ces révolutions nous avons 
l’expression de quelque chose plus direct, parfois dirigé par  le Derija.’  People who  in  the past 
may  have  felt  inhibited  from  participating  in  discussions  in  public  spaces  because  they  felt 




The  role  of Derija  is widely  debated  in  society  and  this  debate  is  keenly  followed by  foreign 
cultural agencies. In practical terms, the main interest of the Institut français in Rabat lies with 
the  French  language  and  pursues  it  comfortably  because Morocco  is  a  Francophone  country 
where French  is used widely even  in the creative and artistic  fields. However,  it also supports 
theatre works which  are  in  or  discuss Derija.  Ksikes  also  notes  that  foreign  agencies  tend  to 
isolate this phenomenon and locate it specifically within Moroccan dynamics, distancing it from 
the general Arabo‐Muslim context which the development of Derija may suggest it lies outside 
of.  He  also  notes  that  this  communicative  revolution  is  attracting  the  attention  of  foreign 
institutes by making them listen to and observe new ways of engaging in cultural expression in 
the  Mediterranean.  The  age  of  acting  as  transmitters  of  information  has  ended,  and  these 
agencies  are  becoming  aware  of,  and  excited  by  the  fact  that,  communication  has  become 
multiple  and  less  contolled  and  predictable.  Ksikes  notes  he  is  regularly  consulted  by  the 
directors of the foreign  institutes to comment on social changes surrounding them and notes 












Lindh  Foundation  as  an  example  of  the  failure  to  deliver  concrete  projects  in  the 
Mediterranean, only flattering to deceive: ‘L’Anna Lindh est même l’exemple de la faillite de la 
Méditerranée.’  In  order  to  improve  the  situation  and  make  something  positive  out  of  such 
organisations, established bureaucracies and representations of power need to give way to new 












From  a  cultural  institutes  perspective,  the  Mediterranean  serves  a  number  of  important 
functions.  Invoking  this  space  is  one  of  the  primary  and  more  positive  ways  of  developing 
further  collaborations  between  European  states  like  France  and  Spain  and  Morocco,  for 
instance. The Mediterranean is seen as a context for bilateral or multilateral projects, and not 
as having a particular value  in  itself. Nevertheless, the focus  is on improving the well‐being of 




One  important  stratum of  the Mediterranean which  is explored by Dabateatr  is  the  influx of 
migrants  in Moroccan  society. The group carries out  research  to produce works with  foreign 
migrants  into Morocco  to  explore  their  histories  and  identities  and  how  they  contribute  to 




which  runs  across  them  as  it  runs  across  populations  bordering  the  Sea  in  general.  He 




are marked  differences,  one  of  which  is  related  to  how  people  handle  art  through  religious 
convention and belief. Since religion can be exploited for political purposes, El Ouazzani warns 
against  allowing  religious  factions  to  impose  their  own  agenda  for  the  observance  of  values 
which  curtail  freedom  of  expression  as  well  as  creativity:  ‘Le  pays  doivent  être  basés  sur  le 
respect,  et  sur  le  droit  à  la  différence.  L’uniformité,  avec  les  mêmes  valeurs,  n’aide  pas  ce 
processus  de  tolérance  et  créativité.’  On  the  other  hand,  religion  can  provide  an  infinite 





For  a Mediterranean  cultural  expression  to  develop,  one  needs  to  encourage  and  sustain  as 
much a diversified production of cultural expression as possible. This applies to the North‐South 
axis, as well as horizontally. Within the South‐South axis, El Ouazzani notes that the supposedly 
common  language  (Arabic) and  the  fact  that Arab audiences do  look out  for artists  from  the 
                                                             
612 Such a situation exists with regard to the ironic take of religious motifs by Maltese contemporary artists who go 











not  greatly  available  and  popular  in  book  centres  like  Cairo  and  Beirut  which,  on  the  other 
hand, support their writers to travel extensively in the Arab world. El Ouazzani explains that the 
historical  background  goes  some  way  in  hinting  at  the  cause  of  this  dis‐balance:  the  first 
printing presses were established in Cairo and Lebanon, while the  last was set up  in Morocco 









should  manage  on  their  own  to  provide  the  resources  necessary  to  support  cultural 
development.613 He points out that for this to take place one needs to invest in education, text 
books of high quality, a stronger familiarity with and a passion for literature and good libraries, 
all  of  which  Morocco  lacks  and  which  have  an  effect  on  the  poor  state  of  literature 
consumption.  Interestingly,  El  Ouazzani  refers  to  Lebanon  as  a  state  which  has  managed  to 
invest  in  its  cultural  resources  and  reap  more  benefits  than  Morocco.  As  discussed  in  the 
section dealing with the interviews held in Lebanon, this is only partly true, but the part which 
is  holds  important  lessons  to  be  learnt  and  possibly  to  be  applied  elsewhere.  Also  very 
interestingly, Grima reflects on the dearth of a vibrant literary scene in Malta in terms of reader 
development, reader interest and events that develop this interest such as festivals and fairs in 
comparison with  the  annual  Casablanca  Book  Fair  which  El  Ouazzani  himself  coordinates:  in 
spite of a commercial representation and a popularist approach to literature and books which 
may  be  criticised  for  “dumbing  down”,  the  event  is  hugely  popular  and  well  attended  by 






problem of  illiteracy does not make  the challenge any easier. As  in Malta,  responsibilities  for 
education  and  cultural matters  fall  within  the  remits  of  different ministries,  which  does  not 
make  the  coordination  of  related  yet  on  paper  separate  policy  areas  easy  or  successful.  The 
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To  conclude,  Ksikes  is  very  critical  of  the  growing  role  of  the  Gulf  states  on  Morocco.  He 
mistrusts  the  petro‐dollars  paving  their way  in Moroccan  society more  than  interventions  by 




in Beirut, notes  that  the  rich  individuals  in  the Gulf  states do  support  the arts profusely,  but 
with very  little to say except  for officialdom which does not stand up to much:  ‘Certains pays 















Carrying out  research on and  in Malta provided  this exercise with an added dimension  to  its 
original intentions which focused on the Arab states. Malta introduced itself as an extension of 
the  South  Mediterranean,  on  the  one  hand,  but  also  as  a  quintessentially  Mediterranean 
territory of sorts. Including this territory meant addressing a space which required definition in 
terms of political and cultural belonging which goes beyond convention and tradition. In light of 
Chambers’  observations  about mobility  across  borders  in  the Mediterranean,  the  position  of 
Malta and its significance to the Mediterranean space needs to be questioned and interpreted 
in relation to a novel  reading of what  it means to  its citizens and all  those who travel  to and 
from  it.  The  relatively  recent  and  high  influx  of migrants  from  sub‐Saharan  Africa who  seek 





the Maltese nation  lacks nationalism and displayed the need to  invent  its own nationalism to 





Sand and Eric Hobsbawm that  focuses on the  invention of tradition  in different historical and 
political contexts, questions raised are pertinent to many modern states. What is peculiar about 
the Maltese  case  is  the way  it  did  become  a  state  rather  than  remain  dependent  on  larger 
countries and achieved its statehood in an environment that clearly displays the diverse cultural 
elements Malta  is made  up  of which  could  have destroyed  the  possibility  of  that  statehood. 
Malta’s experience of  its political process revolves around  its  insularity which  is an  important 









coloniser  was missing:  rather,  irredentism  in  relation  to  Italy  and  integration with  regard  to 












Furthermore,  in  various  areas  such  as  ‘language,  tourism,  legislation,  education  and  culture, 












days  of  the Order  of  St  John  at  the  end  of  the  eighteenth  century being  crucial.  The  role  of 
Mikiel Anton Vassalli  in  forging the  idea of a national  language  linked to a national  identity is 
very important, and it is worth noting that Vassalli was influenced by the continental authors he 
read,  like Herder, while  he was  in  Rome.618 Going back  further,  links  can  be  drawn between 
language development and identity by tracing the role of the Maltese language from the Arab 








foreign  partners.  This  applied  to  Britain  as  well  as  other  colonial  forces.  Beyond  economics, 
Ranier Fsadni notes that the UK acts as a ‘cultural hinterland’ to Malta, whereby its influence, 
ranging  from  elite  to  popular  culture,  is  taken  for  granted  but  informs  patterns  of  thought, 
reference,  allusion,  humour  and much  else.  He  argues  that  the  importance  of  this  influence 
cannot  be  exaggerated  since:  ‘The  irrigation  of  the  different  kinds  of  knowledge  that  are 
important  to  a  ‘knowledge  society’  often  depends  on  cultural  hinterlands.  And  sharing 
                                                             
616 Ibid. page 9. 







































after  our  own  national  interest. We  can  do  this  by  learning  from  other  countries  but  always 




Following a  first  interview  in December 2010, a  longer series of  interviews  in the three South 





creative  people,  as  well  as  society  at  large,  in  the  Mediterranean  today.  Reflecting  on  the 
significance of colonial rule to contemporary artists, Grima notes that while colonialism is still 
relevant,  it  is only so if  it  is re‐contextualised by having the meaning of this context renewed. 
He  notes  that  in  the  past  local  communities  could  readily  identify  themselves  through  their 
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difference  and  indeed  their  opposition  to  the  foreigner who  allowed  the  exploitation  of  that 
difference. Nowadays, that division and opposition have changed, and while historical relations 
and  consequences  on  the  present  need  to  be  studied,  the  traditional  split  between  ‘us’  and 
‘them’ does not have the relevance it had before. While agreeing with this interpretation, it  is 
important  to  remain  aware  of  the  large  number  of  people who  support  or  are  exploited  by 
nationalistic  feelings and arguments who  reject  some people who are different because  they 
are  perceived  as  being  completely  alien  and  a  threat  to  the  local  culture.  Grima’s 


















certain means  of  communication  and  representation  through which  their  experiences,  voice 
and  vision  is  shared with  like‐minded  people  and  hence  disproportionately  amplified.  Grima 
notes  that  such  individuals  share  their  experiences  through  high‐circulation  newspapers  in 
English and TV and radio in such a way as to over‐represent this section of society and give the 
impression that, for instance, Maltese society in general is constantly collaborating with foreign 






Caldon Mercieca  is  the  last  person  interviewed  as  part  of  the  research,  a  year  after  having 















to  address  areas  of  policy  and  its  implementation.  With  regard  to  the  Mediterranean,  he 
believes  there  is  an  unconscious  level which  permeates  the  lives  of  the Maltese,  going  from 
governance structures to the way we relate to each other. On the other hand, we turn it into a 
conscious experience when we address it through a conscious effort. As an example of this he 







the creative process,  to mention  but a  few, needs  to be Mediterranean.  In other words,  one 
cannot adopt any policy, tweak it to fit the Mediterranean dimension, pepper it with references 
and  expect  significant  results.  In  discussing  this  policy which  he  translated  from  English  into 
Maltese, Grima notes that the later drafts addressed the Mediterranean better than the earlier 
drafts  not  because  they  spoke  of  the  Mediterranean  more,  but  because  the  text  re‐




are  all  developed within  a Mediterranean  context. Mercieca  notes  that while  acknowledging 
the  geographical  context  of  Malta  is  important,  over  the  past  years,  instances  of  direct 









authentic  tradition  and  cultural  practices  in  terms  of  language  use,  religious  affiliation  and 
single ethnicity.  This perception,  like with many  other peoples,  is dominant,  and within  itself 
excludes  the  larger Mediterranean context which over  the centuries has determined Maltese 
identity. Instead, when it features at all, the Mediterranean dimension is ring‐fenced within the 
horizontal dimension, as part of contemporary yet foreign influence. While Maalouf argues that 
this  influence  is many  times actually  the  stronger of  the  two because  it  is  alive, present and 
changing,  the perception  is different, and a strong belief  in the near‐determination of oneself 
                                                             
625 The interest is described as renewed since following independence the Socialist government of the 1970s and 
early  1980s  consciously  promoted  economic  and  cultural  efforts  which  aimed  at  engaging  directly  with 
Mediterranean partners, positioning the young state closer to non‐aligned Yugoslavia and Libya and further away 











types  of  relevance  to  ways  of  connecting  its  identity  as  Maltese  with  the  Mediterranean 
context.  For  example,  in  the  inter‐war  period  (1920s  and  1930s)  the Maltese  community  in 
Sousse,  Tunisia,  published  a  newspaper which  referred  to  the Mediterranean  as  a  common, 
vertical  dimension,  which  linked  it  to  its  European  ancestry  through  the  Mediterranean. 
Nowadays, the idea of the Mediterranean  is readily appealed to  in terms of tourism, as other 
similar destinations do, as well as in terms of the solidarity invoked at a political level in relation 
to  the assistance demanded of  the EU  in  terms  of  the control  of  the  influx of migrants  from 
North Africa (and the Frontex mission) to the pride felt in helping fellow citizens of the region in 






Toni  Attard,  as  well  as  musicians  Andrew  Alamango  and  Ruben  Zahra,  who  find  in  the 
Mediterranean both a  source of  inspiration as well  as a destination with works which weave 
stories with Mediterranean  resonance  for Malta. Grima refers to Herzfeld to show that while 
the Mediterranean  is being discussed,  it exists. What  is said about  it differs, but this  includes 





chooses  to  be  so.  This  means  people  born  in  the  Mediterranean  may  not  be  interested  in 
becoming  more  familiar  with  the  region,  while  others  born  outside  it  may  become 
Mediterranean  through  their  interest  for  the  space.  Grima  finds  the  concept  of  a  project  to 
envision and accomplish appealing, as has already been discussed  in Section One. Grima also 
distinguishes  between  the  types  of  projects  proposed,  and  classifies  the  Union  for  the 
Mediterranean  as  a  French  colonial  project  re‐packaged  for  the  purposes  of  contemporary 
politics.  
 
Grima  is  also  critical  of  the  term  Euro‐Med  and  the  project  such  a  term  represents  which 
suggests one driven by the EU Member States  in order to address a European agenda for the 
Mediterranean while  including  the  remaining  states  of  the Mediterranean.  The  term  betrays 
this European bias in a way similar to that of the Eastern Partnership aimed at building bridges 
among the EU and states in Eastern Europe: Europe seems to command centre‐stage, while the 















Toni  Attard  has  for  a  number  of  years  been  involved  in  the  cultural  scene  in Malta  through 
multiple ways. He has driven the new cultural strategy for Malta that is designed to coordinate 
and maximise all efforts in the cultural and creative fields with an aim of developing a cultural 
economy which  is  long‐term  and  sustainable.  He  is  also  a  theatre  director  and  actor with  a 
dynamic vision and a practical engagement with various European and Mediterranean partners. 










on  the  international  scene very  challenging. On  the other hand,  the high presence  of people 
from  other  countries  who  settle  in  Malta  or  use  it  as  a  base  which  they  visit  often  has 
contributed to maintain Malta in a curious position, at once peripheral and central. In terms of 
audiences, some are still dedicated to traditional sources like the UK and Italy; however, young 
generations,  greater  mobility  and  technological  resources  seem  to  be  allowing  for  a  more 
dynamic environment of exchange to take place. 
 




of  a  clear  strategy  have  allowed Malta  to  slip  from a  possible  central  role  in Mediterranean 
affairs  to  a  peripheral  one  in  the  European  framework.  While  this  observation  may  be 
interpreted in a number of contexts, including political and economic, it is here meant to make 
primarily a cultural point, with clear connections to other domains. Attard notes that Malta has 
a  Mediterranean  calling  and  its  role  may  be  discussed  in  various  areas  of  public  space. 





Maltese  practitioners  and  audiences  experience  a  split  with  regard  to  Maltese  and  foreign 
content.  While  a  clearly  identifiable  section  of  theatre  practitioners  works  exclusively  with 
Maltese  texts  for  audiences who  are  equally  exclusive  about  the  type  of  theatre  production 
followed,  there  is  another  which  works  with  texts  in  English  and  which  is  followed  by  a 
particular  audience.  Attard  notes  that  the  pity  lies  in  the  fact  that  none  of  the  productions 
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productions  with  foreign  companies  or  operators  are  limited  to  a  few  occasions  and  small 




necessary  resources,  be  they  financial  or  human  skills.  Unfortunately,  these  resources  are 
lacking, not enough structures are in place and actions tend to be sporadic rather than planned 
in  a  strategic  way.  The  new  strategy  for  the  centralisation  of  cultural  authorities  and  better 




This  is where  ironically, by  looking outwards, one can explore and exploit  local dynamics that 
may  contribute  to  the  development  of  both  external  and  internal  environments.  The 
multifaceted identity of Maltese people includes European and Mediterranean dimensions and 
trying to explore both together, rather than separately, may give rise to cross‐border and multi‐
cultural  collaborations  involving  different  elements  aiming  to  benefit  multiple  actors.  Attard 
notes that as a young practitioner he started overcoming early prejudices inherited by society 
against  Arab  people  by  participating  in  a  Euro‐Med  Cultural  Management  training  course 
organised within the framework of the EU and the Cultural Leadership programme managed by 
the  British  Council.  From  such  experiences,  Attard  notes  he  discovered  an  affinity  with  his 
Mediterranean counterparts, which he has kept  pursuing  since. He notes  that  such networks 
were developed by European bodies and that by acting as catalysts such organisations manage 








express  good  intentions,  as  in  the  case  of  Malta  with  pre‐revolutionary  Tunisia,  the  only 
protocol to have meant something substantial has been the one with Italy because it is funded 
on  either  side  particularly with  regard  to  education  and  training  in  the  cultural  field. On  the 
other hand, one other protocol which was successful, but which does not seem to be active in 



















and  revisited  later,  in  the nineteenth century under British  rule, during  the Crimean War,  for 
instance. Nowadays, individuals like the interviewees for the research believe Malta can fulfill 
this  important  humanitarian  role  while  practising  its  own  brand  of  diplomacy.  As  noted  by 
Mercieca, Malta practised this role when it observed a neutrality status in the 1970s and should 





connect. Mercieca  also  notes  that  one  practical measure  adopted  by  Government which  he 
himself was instrumental in making happen, namely the Cultural Diplomacy Fund managed by 








Like Attard, Mercieca  feels where Malta stands today  in  terms of  capacity and what  it would 
like  to achieve makes  it  an  ideal partner  for other  states and organisations  in other  states  to 




Attard  notes  that  current  ways  of  managing  cultural  relations  on  the  basis  of  international 
collaborations by cultural institutes like the British Council or the Institut français have changed 
from  traditional  approaches  to  showcasing  national  talent  and  promoting  one’s  institute  to 
acting as a facilitator of communication and cooperation between different partners with, as in 
the case of the British Council, very  little visibility  for the  institute  itself. As noted by Masri  in 
relation to the British Council in Beirut, the institute is interested in supporting cooperation and 
building  networks which  refer  to  the  UK without  selling  themselves  in  any  direct  way.  Such 
actions  are  not  without  their  challenges:  Attard  notes  how  attempts  at  collaborations  by 
Maltese  institutions with artists  in  certain  countries,  such as Tunisia before  regime change  in 
January  2011, would  fail,  unless  one  accepted  the  decisions  of  state  authorities  on who one 
could and could not work with, or used the channels opened up by European cultural institutes 












Mediterranean  on  the  one  hand,  and  small  territories  like  Malta  identifying  their  cultural 
strengths in the context of the Mediterranean, new areas for positive collaborations, which are 
based on creativity and respect  for one another, rather than heavily politicised agendas, may 
take  place.  He  recognises  a  freshness  in  the  approach  adopted  by  such  territories  which  he 
hopes may  lead  to  new beginnings. With  regard  to  the North  shore,  as  commented  by  Leila 
Rezk,  the economic and financial crisis may serve as a moment of reflection, stock‐taking and 
re‐assessment  of  priorities  and which  resources  are  to  be  used  to  achieve which  goals.  The 
situation  young  countries  can  exploit  is  one  where,  while  not  having  the  traditions  and 
experiences  of  more  established  countries  which  also  benefit  from  cultural  institutes  of  a 







and  come  with  a  lot  of  baggage  and  amidst  a  great  deal  of  unfinished  business.  As  was 
discussed  earlier  including  in  2.1.b.  Algiers,  their  role  is  not  straightforward  and  cannot  be 
otherwise  before  lots  of  issues  are  tackled  and  closure  is  sought.  He  notes  how  one  cannot 
envisage successful European  institutes in Palestine before the Israeli occupation  is addressed 
directly, nor consider the Instituto Cervantes without taking into account the plight of Maghrebi 
migrants  into Spain.  It  is difficult  to consider any European cultural  institute working  in North 








which  Grima  coordinates,  which  collaborated  and  collaborate  still  with  foreign  cultural 






organisation  he  heads  were  engaged  in.  He  describes  an  agency  like  the  British  Council  as 
having  a  quasi‐moral  authority  in  the  cultural  field,  and  was  aware  of  the  leverage  its 

















that  it  is not  the  little details of  collaboration which matter  in hindsight,  like who opened an 
event with  a  speech  and who  followed. However,  he  notes  that  some  significant  details will 
contribute to the overall impression which participants and audiences will get from a particular 
project. One  should aim  for a  joint ownership of a project, which  is a  real  challenge. What  is 
interesting  is  that a  joint  project may develop  on  the basis of different,  though not  clashing, 
priorities, which  lead to the  joint ownership of the vehicle with which to achieve those aims. 
Once more with  reference  to  Inizjamed’s  collaboration with  the British Council, while  the UK 
agency was  keen  on  supporting  initiatives  by  civil  society  organisations  (CSOs)  as  part  of  its 
agenda  supporting  Malta’s  (as  well  as  Cyprus’  and  the  Eastern  states’)  campaigns  for 
















the  South  of  the  Mediterranean.  Their  presence  fills  in  serious  lacunae  in  the  cultural 




Council  to  develop  drama  pedagogy  in  schools  in  the  1970s,  the  foundation  of  the Manoel 
Theatre of Dramatic Art  (MTADA) through a Technical Cooperation Agreement with Britain  in 
1977 and the establishment of the pantomime, started by the British, and serving as a focus on 
performative  social  and  political  criticism  of  national  issues which  grows  in  popularity  on  an 
annual basis.629  
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The  reasons  contributing  to  such  gaps  are  many,  and  include  lack  of  prioritisation,  political 
values  which  do  not  embrace  culture  as  one  of  the  main  dimensions  of  well‐being,  limited 
financial and human resources and the  lack of professionalisation  in the creative sectors. The 
colonial chapter has contributed to the way Southern countries have developed and it is ironic 
that while  foreign  cultural  institutes  prove  to  be  essential  in  trying  to  redress  this  gap,  they 
stem from the same political and military systems which enforced colonialism in the first place. 
With  reference  to  the  cultural  field,  it  is  pertinent  to  note  that  Dabashi  may  not  be  totally 
correct  in  asserting  that,  while  the  tools  of  postcolonialism  have  not  helped  supersede 
colonialism, they perversely only helped secure its negative legacy in the longer term.630 
 
The  deficit  in  resources  dedicated  to  and  developed  for  the  benefit  of  culture  raises  a  point 
related to dignity which Grima refers to. Artists without a structure to support them may feel 
lesser  than  others  who  do;  not  on  the  basis  of  their  art  or  person,  but  in  relation  to  the 
importance and  support given  them by  the competent authorities. Grima notes  that when  in 
2009 the Malta Arts Fund, administered by the Malta Council for Culture and the Arts (MCCA), 
was  launched,  this  started  to  redress  the marginalisation,  disorientation and  indignity  felt  by 
Maltese artists when collaborating with European artists who had the support of their city or 
state. Grima emphasises the fact that  it  is not the financial support  itself which encompasses 





Grima, who  is also a  lecturer  in Maltese  literature at the University of Malta,  is aware of  the 
importance of one’s language in the development of one’s identity. For an identity to develop, 
the  language  or  languages  that  contribute  to  it  need  to  be  recognised  in  terms  of  their  full 






















During  a  visit  to  Tunis,  Sousse  and  Kairouan  in  April  2011,  three  months  after  the  Jasmine 
Revolution successfully deposed Ben Ali, on the occasion of the international conference held in 
Sousse  entitled  Regard  actuel  sur  les  Arts  visuels  en  méditerranée:    L’inter‐territorialité 
culturelle en question organised by the University of Kairouan, informal contact was made with 
many  artists  and  citizens who  shared  their  experiences  of  the  battle  they  participated  in  or 
suffered  and  the  expectations  for  change  they  held  before  the  general  elections which were 
held  in  November  2011. Official  interviews  for  this  study were  not  planned  and  carried  out. 
Nevertheless, an  interview via Skype was  later  set up with Mohamed Ben Soltane, artist and 
curator, who  lives and works  in both Tunis and Paris,  in order to get a recorded contribution 
from Tunisia.  
 
Ben  Soltane  reflects  upon  the  changes  which  Tunisian  society  was  going  through  and 
particularly  with  regard  to  the  cultural  scene.  He  notes  that  Tunisian  artists  are  particularly 
keen on developing relations with their European counterparts as a means of experiencing and 
capitalising  on  new  found  freedoms.  Therefore,  the  main  aspects  of  their  concern  with  the 
wider  Mediterranean  are  almost  exclusively  related  to  Europe.  On  the  other  hand,  certain 
individuals  want  to  carry  the  experiences  enjoyed  during  what  they  call  their Revolution  de 
Dignité et Liberté across to fellow Arab citizens in order to explore new ways of collaborating.  
 
In  terms  of  the  contribution  of  the  independent  cultural  sector  to  the  social  change 
experienced,  the  Tunisian  example  finds  resonance  with  Egypt.  In  Egypt,  the  cultural  sector 
which was not an instrument of the state feels strongly it has had a determining effect, over the 
past  15  years,  together with  the wider  civil  society  to  trigger  the  Egyptian  revolution which 
brought an end to the regime of former President Moubarak. As affirmed by Egyptian theatre 
actor  and  director  Nora  Amin,  culture  has  an  important  role  to  ‘applying  [change]  with 






from  outside  Tunisia  who  visit  and  exchange  experiences  and  expectations  with  the  local 
population, especially young people. Art is acting as a means to re‐enliven town‐life. This is not 
an easy task since in such villages the perception of artists is not positive: this is because many 














both  in  the  traditional  media  and  online  through  social  fora.    Kahena  Abbes  provides  a 
reflection on the freedom of expression and the  liberal way of  life which encouraged the arts 
and sciences to develop in the Alhambra in Andalusia, providing plenty of examples of writers 
of  the  time.  He  contrasts  this  with  the  subsequent  decline  suffered  by  Arab‐Islamic  culture, 
even  today. He  draws  a  parallel with  the  awakening  experienced  by  the  Tunisians  thanks  to 
their  revolution,  but warns  against  the  encroachment  of  Islamic  extremism which may  block 
progress. He challenges the extremists’ view of themselves as having the only correct answers 
by  noting  that  it  is  man’s  duty  to  fulfill  God’s  will  by  being  creative  rather  than  by  being 





Ben  Soltane  is  critical  of  the  role  foreign  cultural  institutes  play  particularly  because  of  the 
cultural  shallowness  they  tend  to  display  with  regard  to  the  complex  identities  of  local 
populations.  However,  he  notes  that  the  social  revolution which  took  place  has  encouraged 
people to be less afraid of criticising influential institutes like the French or the British ones, and 
has also sensitised the institutes to be more perceptive of the local populations. He is keen to 
see greater numbers of projects  that  involve both  sides as equal partners, but  is  aware  than 





Once  again,  in  ways  which  recall  the  perspective  of  other  interviewees  in  other  cities,  Ben 



















On  the  one  hand,  the  interviews  carried  out  for  the  research  provide  a  strong  impression  of 
determination based on creative work which aims at exploring new possibilities to engage with 
artists and cultural operators from diverse backgrounds and with different experiences on local, 























musulman  au  monde  chrétien,  suscitant  de  part  de  d’autre  des  replis  identitaires.  Le  conflit 
donne lieu à une perception impropre de l’Occident, accusé de tous les maux par les populations 
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‘L’exemple  le  plus  éloquent  de  la  falsification  des  objectifs  de  la mondialisation  culturelle  est 






ways  which  differ  between  community  and  community  as  well  as  individual  and  individual 
although that may be more difficult to perceive and address through policy. With reference to 
colonialism,  its practice  led to a change  in the  influence on the art of  the elite classes and  its 
production.  The  local  elites  faced  a  dilemma  when  promoting  local  culture  while  having 
Western references, which is still of great relevance today.635   
 
In  areas  of  general  policy,  postcolonial  structures  seem  to  perpetrate  colonial  patterns  of 
hegemony, and up to a certain extent the same can be argued  in terms of cultural policy and 
practice.636  Cultural  policy,  more  implicit  than  explicit,  has  been  a  tool  for  a  number  of 
contrasting aims in modern history. In the period of decolonisation and the era of the Cold War, 
a  pan‐Arabic  cultural  policy  took  form  which  promoted  the  Arabic  language  especially  in 
education. As argued earlier with reference to Cassano, the ‘adaptation to modernity’ by Arab 
societies meant being rudely introduced to modernism and still facing the consequences of the 
clash  today.  However,  what  are  called  the  ‘culture  wars’  go  beyond  aesthetics  and  cultural 
trends  since  the  issues  championed or attacked  are political  and politicised, with anti‐regime 
groups  using  culture  as  a  moral  weapon  against  regimes  who  are  seen  as  decadent  and 
pandering to Western values.637 
 
Up  until  the  Arab  Spring  revolutions,  and  in  those  countries  were  change was mitigated,  an 
overview of  cultural  policies  in  Arab  countries  shows  that  central  control  of  cultural  policies, 
where they exist,  remains strong. On the other hand, NGOs and foreign funding are playing a 
greater  role  in  determining  the  action.638  The  role  of  NGOs  to  set  agendas  is  still  limited. 
However,  one  can  notice  a  common  route  of  progression  enjoyed  by  NGOs  of  the  South 
Mediterranean, including Malta, in terms of how they developed from their genesis which, for 
many  independent  organisations,  meant  being  providers  of  space  and  developing  towards 




















concepts  of  culture  including  official  and  non‐official  expressions,  concerning 
public/governmental  systems  and  self‐generated  cultural  space.  These  are:  i.  culture  as  a 
critical  space  for  reflection  and  expressing  doubts,  ‘developing  cultural  and  artistic  systems 
from  a  resistance  culture  in  a  colonial  period  to  a  contemporary  culture  of  dissent  in 
authoritarian states’;  ii. culture within the pan‐Arab movement, as a tool  for developing pan‐
Arab awareness; iii. culture as a national brand, to construct and represent ethnic specificities 




is  also  relatively one which has dramatically  improved over  the past  few years. Yet,  relations 
with neighbours and the support to societal development through the arts have much room for 





by  a  debilitating  force  in  the  shape  of  control  and  censorship  which  render  difficult 
communication  and  cooperation  across  the  Arab  world.  In  contrast,  the  EU  is  made  up  of 
twenty‐seven states, twenty‐three official languages and four hundred fifty million very diverse 
people, but is open to communicate and work with its global partners. Barrada notes that even 















The Mediterranean  is  perceived  in  a  number  of ways.  It  is  seen  as  a  context  for  bilateral  or 
multilateral projects which does not have a particular value in itself. This is very ironic, since the 














The  relevance of  the Mediterranean  seems  to be asserted and confirmed on  the basis of  the 
discussions held during the interviews carried out. There is no single view on what the meaning 
is,  and neither  is  the aim of  the  research  to attempt  to condense different views  to a  set of 
cohesive  meanings.  As  Grima  notes,  Herzfeld  argues  that  while  the  Mediterranean  is  being 
discussed,  it  exists.  What  is  said  about  it  differs,  but  this  includes  artistic  and  spiritual 
reflections  that  contribute  to  the  reality  and  the  significance  of  the  Mediterranean  to  its 
peoples. 
 
Each expression  touching  upon  issues of  identity mainly  related  to  language,  self‐perception, 
representation  and  the  conflict  engendered  between  clashing  identities  is  firmly  rooted  in 
particular  geographical  circumstances,  rich  in  different  layers  of  political  and  social meaning. 
The experiences shared are particular to the people who express them, and provide important 
insights into their communities’ contexts. Nevertheless, as aimed for by the research, aspects of 
common  relevance  to  these  different  narratives  are  found,  to  the  extent  that  a  shared 
experience of the Mediterranean is possible to construct, analyse and use as a sound basis from 
which  a  visionary  policy  can  be  drafted with  the  aim  of  addressing  the  various,  yet  related, 
realities, in a positive and tangible way. The great diversity in the South of the Mediterranean, 
which  complements  that  in  the  North,  needs  to  be  balanced  with  the  common  need  for  a 




present  as  testified  by  the  various  artists  and  cultural  operators  interviewed.  The  negative 
aspects are described, as are the ones that give rise to more positive scenarios in the present, 
particularly when related to the arts and culture scenes. Many interviews give voice to a very 
common dilemma,  be  it  expressed  consciously  or,  possibly more  tellingly,  unconsciously:  the 
colonial past of the Mediterranean  led to a number of  imbalances and  injustices taking place 
between  the  North  and  the  South,  while  contributing  positively  to  the  cultural  scene.  This 
contrasts with past scant European investment in cultural appreciation and expression due to a 




costs  of  the  imposition  by  the  North.  On  the  other  hand,  the  interviewees  testify  to  other 
realities which are  related to colonial heritage and which characterise territories  in the South 
up  till  today.  One  is  the  arguably  positive  outcomes  of  colonial  rule,  such  as  cultural 
infrastructures and conventions which contributed to the development of the South, be they in 
















allows  different  cultures  to  remain  untouched.  Rather,  it  is  the  novelty  which  comes  with 
interaction  and  may  be  witnessed  in  intercultural  dialogue  and  meaningful  projects  and 
processes  of  cultural  cooperation  and  collaboration.  This  space  takes  many  different  forms 






and  inextricably  linked because of the history of  the people who  inhabited them and crossed 
each other’s path spinning a web of intermingling cultural experiences and identities. Many are 
also critical of the political and bureaucratic limitations imposed on the people in this space, be 





social  aspects  such  as  education,  employment,  communication  and  the  renewed  public 
space.644 Some commentators as well as interviewees stress the importance of the social media 
in enabling  citizens of Arab  countries  to  channel old  feelings of  frustration and a passion  for 
change into a plan of action. Some interviewees, like Tarazi, are sceptical of assigning too much 
importance  to  the  role  of  the  social  media  in  provoking  the  change.  However,  the  general 
perception of this role is one of having been determining, which suggests that people associate 








people  in  this walk  of  life, which  enables  them to  reach  out  to  people  on  the  peripheries  of 
society.  Their  orientation  may  lessen  their  impact  on  central  authorities,  but  a  challenging 
dynamic which may  give  rise  to  positive  change may  spur  them on.  Such  artists  and  cultural 















the  Mediterranean  are  generally  and  roundly  criticised  for  being  too  bureaucratic  and  not 
practical enough in what they try to promote and achieve.  However, they do allow for greater 
communication  and  collaboration  to  take  place  among  citizens  through  the  organisation  and 
mobilisation  of  funds  and  programmes  which  do  allow  citizens  to  engage  in  closer 
collaboration,  even  if  the  change  they  promote  tends  to  be  unrealistic when  set  against  too 
much of a short‐term schedule. Critics generally agree that there should be more of the citizen‐
oriented  work,  and  less  of  the  bureaucratic  work.  This  gives  rise  to  a  series  of  important 
questions, such as: Is that possible? Do present structures allow for this shift to happen? Would 
new structures be needed?  If  so, what would  these be? As discussed with El Ouazzani, most 







a  secondary  issue  to  the  local  problems  and  the  national  dimension  of  cultural  practice  and 
production.  However,  both  issues  are  very  closely  intertwined,  and  the  role  of  European 
cultural agencies  impinges upon the development and course of  local cultural expression and 
production.645  Many  interviewees,  such  as  Ben  Soltane,  are  critical  of  the  way  partnerships 
between  local and European agencies and artists are  sought due  to  the  structural  imbalance 
which distinguishes such  relations. However, as has been noted, there seems to be a general 
feeling  that  the way  forward  is  not  through  curtailing  the  action  of  European  institutes,  but 




place  in  terms  of  home/abroad  since  one  seems  to  be  straddling  both,  with  no  permanent 






It  is also noted that cultural  institutes engage  in collaboration with states  in a subtle manner. 
One  reason  for  this  is  that  the  same  institutes  collaborate  with  cultural  operators  and  civil 
society, sometimes challenging the positions of the states. Therefore, a balancing act ensues for 
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implementation of  its policies  in terms of  innovation, and on the other, collaborating directly 


















research,  both  in  the  sense  of  being  European  and  primarily  Christian  and  having  being 




It  is also  interesting to note how the EU has contributed to a  further differentiation between 














physically  constructed  heritage  which  is  relatively  well  sustained,  the  cultural  expression  of 
performing artists and civil society still has a great deal of benefits to reap, particularly in terms 
of  professionalisation  and  internationalisation.  This  is  partly  so  because  in  the  post‐
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which  is  within  their  capability,  and  arguably,  within  their  responsibility  to  develop.647  As  a 
result, cultural actors have had little experience of how to exploit the potential made available 
through  EU membership.  Furthermore,  they  have  had  little  opportunity  to  try  and  test what 
works and adapt models which have been successful elsewhere in the EU.648 
 
The  conferment  of  the  title  of  European  Capital  of  Culture  (ECoC)  to  Valletta  in  2018  offers 
Malta a clear opportunity to address  its state of culture. Preparations are at early stages and 
follow  trends  set  by  other  member  states  and  cities.649  These  include  devising  ambitious 
projects to achieve excellence in cultural activities and the necessary supporting infrastructure 
as well  as  encouraging  the  stimulation  of  the  creative  industries  as  a  strategy  for  economic 






held, which collectively  throw  light both  on  the dearth of existing  resources, as well  as point 
toward  possible  ways  forward.  Given  limited  cultural  investment  and  limited  economic 
resources a realistic plan is called for in order to establish a sustainable cultural support system. 
A balance needs to be struck between investing in an infrastructure based on construction and 






It  is  noted  that  the  social  media,  which  play  an  ever  growing  role  in  the  communication 
dynamics of civil society, may be harnessed for better use in terms of education. Interviewees, 
like El Ouazzani, point out that the widespread problem of illiteracy is a tough challenge to face. 
However,  illiteracy  is  not  the  only  type  of  obstacle  to  impede  effective  communication,  the 
empowerment of citizens and social development. Other obstacles may be observed in the way 
the  various  societies  observed  tackle  diverse  issues  like  social  integration,  cultural  diversity 
including  linguistic  and  religious  diversity,  political mechanisms  and  social  structures  in ways 






650  IMPACTS  08  (2008):  Tourism  and  the  Business  of  Culture:  The  views  of  small  and  medium  sized  tourism 
enterprises of Liverpool European Capital of Culture 2008, Liverpool. 
651 MINISTRY OF EDUCATION (2001): Cultural Policy in Malta: A Discussion Document, Malta;  
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aggravate  them.  In  practical  ways,  the  problems  caused  by  lack  of  resources,  particularly 
related to the dearth in knowledge, affect areas such as legislative frameworks, funding skills, 
capacity  building  and  infrastructure.652  In  terms  of  means  of  expression  available  to  the 
community, the example provided in the interviews of the way tensions are reinforced through 




sought after by different  communities which draw demarcation  lines between  themselves on 
the  basis  of  exclusive  and  recognisable  groups  in  opposition  to  others  with  whom  they  see 
themselves  in  competition  for  the  same  set  of  desired  resources.  Said  makes  a  good  point 
about belonging by noting that the narratives of searching oneself in a group or groups and of 
integration are vital  in developing  identities and supporting those  identities through adversity 
on  the  way  to  further  development,  even  if  this  means,  or  especially  if  this  means  at  the 
expense of someone else, possibly a competitor and hence what is perceived as a threat.653  
 
Furthermore,  as  suggested  by  Sen,  it  is  also  important  to  look  within  the  boundaries  of  a 
community  and  seek  for  those  who  do  not  fit  in  the  general  ideology  and  provoke  fissures 
within  the  seemingly  uniform  identity  of  a  group.  Such  sub‐groups,  or  individuals,  may  be 
suffering from exclusion, alienation and discrimination within their  larger community, but feel 
closer  to  other  communities which  lie  outside,  and with whom affinities which  exist may  be 
developed  in  order  to make use of  resources which may  support  their own and  their bond’s 
development. Various interviewees note the affiliations with artists and cultural operators who 
operate abroad such as between Algiers and Marseille, Beirut and Paris and Malta with British 
operators.  The  forging  of  groups  outside  one’s  immediate  group  may  lead  to  inter‐
communitarian strife of the religious, political and cultural kinds, as was the case with Algerian 
Amazighs and Arabs during French colonial rule, Italian and British affiliates in Malta a century 
ago  and  cultural  operators  who  fall  foul  of  the  state  due  to  European  support  in  the  Arab 
countries visited for the research. In such scenarios where belonging is challenging, the point by 
Chambers on homecoming gains further relevance: apart from the theoretical  reflections they 
give  rise  to,  the  practical  difficulties  raised  by  these  two  important  issues  throw  light  on  the 





improvement  of  conditions  for  cultural  relations  to  take  place  and  cultural  expression  to 
flourish  in  a  positive  and  sustaining  environment.  It  also  raises  the  crucial  point  that  a 
discussion  about  resources  does  not  have  to  be  about  financial  resources  and  the 




















financial needs. Rather,  it  reinforces  it, by showing that when financial means are  lacking and 
required, it is because all other resources have been identified and mobilised, and the financial 
input  is  an  element  which  cannot  be  circumnavigated  any  longer.  The  importance  of  the 
financial  resource  is  such  that  it makes possible  the  implementation of a disposition  to work 
together and transforms this disposition into a will. This reality applies to many different levels 
of  cultural  collaboration,  ranging  from  immediate  grass‐roots  projects  that  affect  the  lives  of 
communities  to  international  projects  and  bilateral  cultural  protocols  which,  as  noted  by 
Mercieca,  are  not worth  very much  unless  they  are  sustained  financially.  As  pointed  out  by 






This  sub‐section  has  brought  together  the main  outcomes  resulting  from  the  analysis  of  the 
interviews  held  with  an  aim  to  serve  as  a  basis  for  the  next  section  which  will  make 
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effect  on  cultural  cooperation,  dialogue  and  development.  As  has  been  observed,  local 
populations  are  important  actors  in  the  well‐being  of  the  cultural  field  across  the 




strategic manner,  expand on  the  earlier  reference made  to  Bhabha’s  concept  of  hybridity  in 
terms of the generation of a third space.  It does not do this by proposing the creation of yet 
another  space  between  the  North  and  the  South  in  the  form  of  a  novel  project  or  a  set  of 
diplomatic  frameworks that does not help bring the different sides closer together but  in  fact 
furthers their separation and their remaining apart. Rather, in seeking to develop an alternative 
third  space  between  experiencing  European  influence  passively  and  resisting  it  to  a  large, 
possibly  isolating  or  damaging  degree,  the  proposed  way  forward  focuses  on  the  observed 











With  regard  to  the  development  of  cultural  expression  in  the  Southern Mediterranean,  the 
research  is  looking  at  the  fields  of  influence  between  different  populations  of  the 
Mediterranean along the North‐South axis in order to bring to the fore the actions that citizens 
of  the  Southern Mediterranean  engage  in  for  their  own  benefit.  As  noted with  reference  to 
Boullata  and  Bourriaud,  part  of  these  actions  consists  of  the  way  migration  and mobility  in 
relation to globalisation have made these terms porous. The aim is not to develop a practice of 
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The  differences  which  lie  within  different  populations  belie  notions  of  unity  in  the 
Mediterranean  space.  While  commonality  is  generally  sought  in  the  belief  that  it  provides 
people with a basis on which to construct common projects for the benefit of all, the research 
identifies strength in diversity, particularly when different experiences can be shared and learnt 




already current  in  the Mediterranean. For  this purpose  it  is worth  reflecting on a  number of 
policy models applicable to the Arab world as identified by Milena Dr#'.54!.5%L4M.56657 She notes 
that  Arab  research  into  cultural  policy  emerged  only  recently  but  gives  rise  to  interesting 
reflections about recent history  in the Arab countries and the way cultural policies shape and 
are  shaped  by  the  different  realities.  Following  the  lead  of Dominique Moïsi  it  is  noted  that 
postcolonial cultural policies in the 1960s and the 1970s were infused by a sense of hope. The 
period, marked by  the development of a number of  festivities held  by budding ministries  for 
culture, was fuelled by a positive attitude toward identity politics in the wake of independence 
from  colonialism.  However,  the  1980s  saw  the  setting  of  such  policies  that  gave  way  to  a 
‘culture of fear’: this period was heavily marked by the start of the Lebanese Civil War in 1975, 
the Palestinian first Intifada in 1987 and the First Gulf War in 1990. The 1980s also saw the start 
of  globalisation  which  Alexander  Kiossev  notes  witnessed  the  start  of  a  process  of  ‘self‐
colonisation.’658  Kiossev  uses  this  description  in  relation  to what  happened  in  the  Balkans  in 
terms  of  the  ‘trauma  which  develops  when  the  ideology,  or  behaviour,  used  to  oppress  or 
weaken a group (ethnic or otherwise), is internalized by its victims and accepted as valid’ with 
clear  echoes with  regard  to  the Arab world  and  the  contribution  to  a  culture  of  fear.  As  the 
1990s progressed  this  culture was  replaced by one of  ‘humiliation’.  This  term  is also used  to 
refer  to  the  Palestinian  iconic  poet Mahmoud  Darwish  who  encapsulated  the  way  in  which 
widespread social plight ironically inspired a (desperately) vibrant cultural expression scene. 
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different  Arab  states  in  different  times.  These  range  from  a  patronage  model  such  as  that 
practised  in  the  Hashemite  Kingdom  of  Jordan  where  the  royal  family  acts  as  a  supporter, 
funder and  initiator of public events and governmental policy  instruments  to a  state  socialist 
model such as what has been practised in Syria;  from an étatic paternalist model inherited by 





past,  an attempt  to  try and understand  the present and a  commitment  to work out a  future 


























As  a  final  introductory  point  to  the  policy  paper  it  is  important  to  make  reference  to  the 
regional potential of  the Mediterranean that an  inclusive and sensitive set of cultural policies 
can  help  make  emerge.  In  light  of  the  earlier  discussion  on  the  concept  of  regionality,  the 





related  to  different  territories  and  the  experiences  of  the  various  communities  who  inhabit 
them. No policy, and no set of policies, can aim to successfully impact in any significant way on 
the whole Mediterranean. On the other hand, a well‐researched set of policies that lie deep in 




As noted earlier,  cultural policy  should  try  to  reach out and  influence  for  the better all  those 
who  it  is  designed  to  work  for.  As  noted  by  Sardar,  mutuality  is  severely  restricted  when 
opposed by ‘a culture of resistance whose very reason to be is to disengage itself from dominant 
modern  forms of  cultural expression.’  660  Therefore,  cultural policy  should aim not  to alienate 






















It  is very  important to stress that coherence and cohesion of vision are essential  in achieving 
true  and  sustainable  change  and  in  implementing  an  ambitious  vision.  The  following  sub‐
section will  give a general overview of  the proposals being made. Following  that,  in  order  to 
achieve clarity and manage to make clear proposals, the policy paper will be presented on the 
basis of  its  four components. While closely  inter‐related, the distinctive features of each area 



















i. Networking  and  Mobility:  policy  recommendations  in  this  area  will  address  issues 
referred  to  during  the  interviews  and  supported  by  the  other  research  carried  out 
related to regional communication; visa regimes; patterns of communication from local 
to international levels; 
ii. Supporting  Structures:  these  include  elements  of  cultural  infrastructure  such  as 
museums, galleries, performance spaces and creativity centres as well as buildings with 
a  more  general  remit  such  as  schools  and  academies;  efficient  and  open  means  of 
communication and  legal and  financial mechanisms that allow for the development of 
cultural  expression  through  cultural  cooperation;  the  focus  will  be  on  the  lack  of 























! The  mobility  of  artists  and  cultural  operators  across  the  Mediterranean  should  be 
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aim  of  encouraging  travel  and  exchange  is  one  of  empowering  people,  enabling  the 
exchange  of  experiences  between  artists,  cultural  operators  and  communities,  the 
development  of  new  cross‐border  audiences  and  the  facilitation  of  long‐term 
collaborations based on intercultural dialogue; 
! The mobility of art works should also be supported in the same spirit as people to assist 
intercultural  communication;  this  dimension  includes  a  number  of  legal  and  financial 
frameworks which need addressing such as insurance mechanisms; 
! The  mobility  of  people  and  their  works  outside  the  Mediterranean  to  geographical 
spaces  beyond  should  be  encouraged  to  develop  the  relevance  of  Mediterranean 
experience globally and encourage the engagement of people on an international level; 
! The  growing  use  of  virtual  mobility  through  electronic  media  should  be  encouraged 
through the coordination of means and the greater popularisation of such media; 
! The  development  of  a  strong  structure  of  distribution  of  creative  works  that  equally 
supports the circulation of and access to works from all over the Mediterranean should 
be  encouraged  in  order  to  contribute  balance  to  the  distribution  of works  from both 
sides  of  the Mediterranean which  depends,  to  a  large  extent,  on  structures  from  the 
North  such  as  the  cultural  services  of  foreign  embassies,  cultural  institutes,  European 
agencies and private initiatives from the North;662 
! Special  attention  to  the  distribution  of  works  in  the  South  of  works  from  the  South 
should be given;663 
! The  ‘reappropriation’  of  the  discourse  of  Arab  contemporary  cultural  expression  can 
also be assisted through the greater ownership of the means of communication by the 
South Mediterranean;  this  process  is directly  related  to  the development of  ‘a  critical 
mass around artistic creation’ which is essential for these aims to be achieved;664 
! Networking and mobility need to be sustained through training  in the various creative 
fields;  such a measure would also address  the problems caused by the drain of  talent 




skill  and  the  gaining  of  experience  through  project  work,  internships  and  work 
placements; 
! Policy  actions  aiming  to  engage  people  who  have  multiple  cultural  affiliations  (e.g. 
members of a particular diaspora or return migrants) should be encouraged in order to 
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! The means  for  communication and exchange allowed by cultural diplomacy  should be 
exploited with an aim to encourage opportunities for cultural collaboration that is based 
on mutuality; such action can also help the development of a number of shared projects 
that  may  help  foster  a  sense  of  regional  belonging  and  cross‐border  solidarity  and 
creativity; 
! The  development  of  ‘territorial  diplomacy’  should  be  encouraged  to  empower  local 







! The  lasting  legacy  of  colonial  influence  on  supporting  structures,  particularly  cultural 
infrastructure  like  theatres,  museums  and  schools  and  means  of  expression  such  as 
language  and  different  forms  of  art  needs  to  be  acknowledged;  rather  than  refused, 




! Such  development  should  be  done  by  making  full  use  of  traditional  and  innovative 
means  of  communication  which  can  support  the  learning  process  and  that  of 
expression; 
! Tools  aimed  at  communicating  with  and  developing  audiences  which  range  from 
performance spaces to educational programmes and communication campaigns should 
be sustained by official authorities and cultural stakeholders; 
! The  restructuring  efforts  of  regional  and  international  organisations  which  aim  at 
supporting cultural cooperation in the Mediterranean should be encouraged in terms of 
prioritising direct  support  to  cultural operators  in  their  local operations and especially 
with regard to their cross‐border work; 
! The regional  restructuring of tools and means of collaboration should be prioritised  in 
order  to encourage  regional organisations, which are nationally  funded  (e.g. UNESCO, 
ALESCO, ALF), to tap into areas for collaboration by emphasising common projects and 
extended collaboration, rather than national interests; 
! The  efforts  of  national  cultural  agencies  and  cultural  institutes  to  reach  out  to 
international  audiences  and  promote  exchanges  and  cultural  cooperation  should  be 
encouraged through formal and informal means whereby resources are channelled into 
priority  areas  and  pooled  for  the  maximum  benefit  of  artists,  cultural  operators  and 
their communities; 
                                                             











may  be  refigured  to  address  culturally  vibrant  and  regionally  binding  projects  that 
benefit  cultural  communities  in  search  of  challenging  stereotypes  and  exploring 
identities in innovative ways; 
! Supporting  structures  which  aim  at  including  diverse  members  of  society  should  be 
aided and consolidated in order to reach out and be accessible to as many members of 
the  various  Mediterranean  communities  as  possible,  including  residents,  migrants, 
travellers, tourists and virtual users; 
! The  supporting  structures  in  urban  centres  that  are  being  given  greater  attention  by 
municipal  authorities  need  further  support  to  do  so  on  a  professional  level  which  is 
inclusive  of  the  different  members  of  their  communities;  old  city  centres,  including 
medinas,  need  particular  attention  to  achieve  the  right  balance  between  urban 
development and conservation which respects the natural and inherited landscape and 
encourages  creative  interaction  with  the  built  environment  and  the  tangible  and 
intangible heritage which infuses it;667 
! Supporting structures that not only enhance regional communication and exchange but 
open up Mediterranean cultural  cooperation and expression  to a wider,  inter‐regional 
and  international  communication  should  be  encouraged,  as  Mediterranean  creative 
communities can gain new and positive experiences through heightened exposure; 
! The  development  of  creative  clusters  in  cities  should  be  supported  when  devised  in 
close  contact  with  surrounding  communities  and  with  the  aim  of  achieving  benefits 
mutually  for  creative  communities  and  their  immediate  larger  ones;  links  between 
clusters should be strengthened and potential for collaboration capitalised upon;   
! The  use  of  legal  frameworks  that  regulate  intellectual  property  rights  (IPR)  should 




! Mentorship  and  talent  scouting  programmes  existing  at  national  levels  should  be 
extended  to  regional  dimensions  in  order  to weave  common  threads  among  children 
and young people who can develop culturally and creatively by addressing intercultural 
matters; 





! The  work  of  European  cultural  institutes  that  may  have  a  great  impact  on  the 
communities  they  operate  in  should  find ways  of  complementing  the  capabilities  and 
                                                             
667 BALBO, Marcello (2010): Medinas 2030: Scénarios et strategies, L’Harmattan, Paris. 












the  aim  of  putting  the  needs  of  the  communities  they  address  at  the  core  of  their 
operations; 
! The cultural work of European cultural institutes that is sensitive towards local realities 
should  be  supported  by  local  authorities  through  the  development  of  local  cultural 
capital in order to allow local operators to gain greater advantage from ongoing efforts; 
! Local  authorities  that  address  the  developmental  needs  of  human  capacity  building 
programmes  that  include  ongoing  education  programmes,  vocational  and  technical 
training  and  efforts  towards  professionalisation  and  making  cultural  operations 
sustainable  should  be  supported  on  a  Mediterranean  basis  by  international 
organisations  in  terms  of  advice,  cross‐border  collaborations,  sharing  of  best  practice 
and  combination  of  resources;  such  efforts  should  be  channeled  to  address  the 
audiences in a community in terms of engagement and development; 
! Programmes  aimed  at  audiences  that  in  particular  target  children  and  young  people 
should be  supported by  combined efforts between  the different  cultural  stakeholders 
with an aim to make such programmes long‐term and sustainable; 
! Community  leaders  involved  in  the  positive  development  of  their  societies  should  be 
involved in education and outreach programmes aimed at young audiences in order to 
maximise the benefits to be gained by young people; 
! Cultural  programmes  that  nurture  cross‐border  audiences  should  be  supported  by 
developing  international  co‐productions  that  support  the  collaboration  of  artists  from 
all over the Mediterranean; 
! Multiple means utilised by cultural operators and cultural agencies to communicate with 
audiences  from  both  the  local  and  the  regional  level  should  be  expanded  through 
shared  investment  in  IT  and  the  effective  use  of  channels  of  communication  which 
should be as interactive as possible; 
! A  healthy  and  creative  balance  should  be  sought  between  cultural  programmes  that 






arts  festivals),  information,  education  and  public  relations  campaigns  that  target  and 
engage  with  real  and  potential  audiences  should  be  coordinated  across  borders  to 










               T. 53-2013
288 
 








a wide angle  that encourages the creative and  innovative as well  as  the  functional  (in 
terms of conveying messages effectively) in terms of diversity; 
! Multiple means  of  communication,  therefore  including  verbal,  visual,  aural,  ritual  and 
others,  should  be  encouraged  in  the  development  of  dialogue  which  is  open  and 
inclusive; 
! Projects  that  facilitate  intercultural  dialogue  beyond  superficial  showcasing  and 
celebration  should  be  explored  further  with  an  aim  to  pierce  stereotypes  and 
expectations and allow meaningful communication to take place; 
! Transnational efforts at  fostering  intercultural dialogue should be sustained from early 








with  the European Capital of Culture projects of 2013 and 2018)  should be  supported 
politically and financially with an aim to foster understanding and appreciation of each 
others’  cultures  through  language  and  literature  and  appreciate  them  as  channels  to 
intercultural dialogue;670 
! Centres  and  programmes  that  enable  intercultural  dialogue  through  various  media 
including  audiovisual  means,  the  performing  arts,  design  and  cuisine,  for  instance, 
should be supported on the basis of long‐term commitments with an aim to make such 
initiatives sustainable and develop self‐sufficiency; 
! Institutions  and  academic  programmes  teaching  the  history  of  conflict  in  the 
Mediterranean and reflecting on contemporary aspects of tensions and divisions should 




670  ZENNADI,  Samia  (2011):  ‘L’Algérie  peut  être  un  centre  littéraire en Afrique’, El Watan, 23 octobre,  page  18; 












and  cultural  backgrounds may  be  channelled  towards  addressing  topics  of  a  regional 
nature  and wide  relevance  to  present  contextually meaningful material  to  such  users 
(including prod‐users); 









! The  development  of  intercultural  dialogue  on  the  basis  of  ‘intra‐cultural  dialogue’, 
namely  through  the  encouragement  of  meaningful  communication  taking  place 
between different communities in the same territory across different social levels (and 
not just between the elites, such as with French‐, Arabic‐ and Berber‐speaking elites in 
Algeria),  should  be  supported  by  cultural  and  educational  authorities  on  a  regional 
level;672 
! A  key  element  of  intercultural  dialogue  lies  with  the  development  of  a  register  of 
languages  and  a  sensitivity  to  different  cultures  nurtured  inside  individuals  and  their 
communities:  this  ‘plurilingualism’,  which  suggests  a  plurality  of  languages  ‘inside  a 
















































































































One  main  limitation  which  characterises  the  research  is  the  relative  lack  of  focus  given  to 
cultural expression  in  terms of  its  commercial dimension. The attention given  to  the colonial 
context and cultural relations has shaped the structure of this text and driven the direction of 
the  research  and  the  outcomes  which  developed.  In  turn,  these  outcomes  have  led  to  the 
recommendations  made  above.  In  order  to  do  this  in  a  coherent  manner,  the  commercial 
aspects  of  cultural  expression  in  the Mediterranean  have  not  been  expanded  upon  in  ways 
which  fairly  reflect  the  importance,  often  determining,  of  many  cultural  exchanges. 
Nevertheless, the research gains value and internal coherence due to  internal argumentations 
that  have  sought  to  combine  convincingly  the  colonial  context with  that  of  cultural  policy  in 
action  also  with  reference  to  economic  dynamics.  The  commercial  reality,  mainly  linked  to 
cultural production and consumption, trade regimes and  legal and economic frameworks that 
play a decisive role in shaping contemporary cultural trends, do not go against the observations 
and  the  main  thrust  of  the  research;  rather,  it  is  believed  they  contribute  to  the  overall 
interpretation  of  contemporary  cultural  relations  in  terms  of  collaborations  between  the 
different partners of the Mediterranean. 
 
Nevertheless,  it  is  worth  reflecting  on  a  number  of  important  points  that  deserve  being 
developed further. As noted  in the recommendations, a dearth of data and a  lack of research 
tools  with  which  to  tap  into  the  needed  data  are  some  of  the  limitations  drafters  and 
implementers  of  cultural  policy  face  in  their  attempts  to  map  the  real  picture  of  cultural 
exchange  and  devise  methods  of  influencing  this  reality.  With  regard  to  the  South  of  the 
Mediterranean as well  as  the smaller  states of  the North,  the  lack of  institutional  capacity  to 
support the development of creative industries is of major concern. A number of international 
organisations  have  become  involved  in  addressing  this  lack  in  relation  to  areas  such  as  the 
protection and enforcement of IPR and exploiting creative talent. Such actions are driven by an 
interest  towards  cultural  development.  However,  they  are  also motivated  by  self‐interest  in 
terms  of  creating  opportunities  in  the  cultural  market  that  cultural  entities  and  private 
enterprise can exploit to their own advantage.675  
 




more  experience  with  their  own  advantage  in  mind.  This  advantage  should  not  only  be 
calculated in short‐term economic gain, but rather in relation to the long‐term and sustainable 













international  agreements  such  as  the  General  Agreement  on  Trade  in  Services  (GATS),  the 
Agreement  on  Trade‐Related  Aspects  of  Intellectual  Property  Rights  (TRIPS),  association 





Another  limitation  is  related  to  the  fact  that  the  research  does  not  deal  with  the  whole 
Mediterranean.  As  noted  in  relation  to  Pace,  one  of  the  main  challenges  in  addressing  the 
Mediterranean lies in being equally inclusive and sensitive to the differences among European 













Observations  on  the  status  of  the  artist  in  countries  bordering  the  Mediterranean  are  not 
elaborated beyond the analyses of the interviews due to the particular national contexts such a 
discussion would  have  had  to  engage with  in  a  work which  aims  at  relating  observations  on 
local experiences to a wider Mediterranean picture. Discussions on the status of the artist, be it 
professional  or  amateur,  if  at  all  classified,  tend  to  be  very  complex,  intertwined  with  the 
national  history  of  employment  and  social  legislation  including  the  role  of  unions  and  the 
development  of  work  ethics  over  decades.  For  the  purposes  of  reaching  its  objectives,  the 
research refrains from engaging in such a discussion.  
 
However,  it  is  worth  referring  to  the  survey  that  the  international  observatory  set  up  to 
















true  worldwide.  More  recent  efforts  to  assess  the  situation  and  take  action  through 
recommendations  and  lobbying  have  been  undertaken  by  few  entities  concerned  with 
European  and  Mediterranean  affairs  including  the  European  Parliament  and  the  Roberto 





The  issue  of  censorship  is  another  thorny matter when discussing  cultural  expression.  Socio‐
cultural  circumstances  in  the Mediterranean  that  are  undergoing  rapid  change  both  on  the 
South  and  the  North  banks  have  a  direct  influence  on  censorship  regimes  imposed  by 




and  José  Molson,  damage  efforts  at  dialogue  and  extending  one’s  cultural  networks  and 
working relations.679  
 
This  aspect  of  cultural  realities  in  the  Mediterranean  has  not  received  elaborate  attention 
beyond references  in relation to the matters  in  focus. Like other matters not expanded upon 
significantly  in  the  research,  the  local  and  national  contexts  for  censorship  are  difficult  to 
address by means of general argumentation since they are closely tied to beliefs, traditions and 
value systems of particular territories and their societies. El Husseiny notes the  irrelevance of 
Western  influence  in  efforts  to  resolve  censorship  issues  in  the  South  of  the Mediterranean 




which  reflects  the contemporary  relevance of  the colonial  context  studied here. As noted by 
Seine Farhat, funding agencies do influence cultural policy at the local level in the framework of 
a  ‘variable geography’ which  presupposes  the development of partnerships  but  safeguards a 
hierarchical  order.681 Her  reflections  show  that  influence may  come  in many ways,  including 























expression  in  the  Mediterranean,  such  as  the  research  is  aiming  to  provide,  may  give  the 










the  Agenda  21  for  culture  in  2004  as  a  reference  document  on  culture’s  relation  to  human 
rights, governance, sustainability, social inclusion and the economy with a strong basis in cities 
and  local  governments.  The  strong  local  base  enjoyed  by  the  UCLG  that  is  however  spread 
globally  has  supported  the  creation  of  new  policy  architecture  for  local  participation, 
cooperation and coordination in local policies related to culture, with public, private and social 
actors.’683 This  inclusive perspective that values the bottom‐up approach  is  important to take 




expression  is  mediated  in  the  Mediterranean  are  constantly  challenged  by  the  very  fact  of 
diversity that is ‘constitutive of culture.’ As noted by Jordi Pascual diversity: 
 
‘challenges  many  of  the  official,  mainly  national,  discourses  on  culture  and  cultural  policies, 
especially  those  that  were  based  on  homogeneity  and/or  have  democratic  deficits.  Diversity 
provides a new set of conceptual lenses to describe current local policies.’ 684 
 
The main principle of  the  research, and hence what  its main  thrust aims  towards,  is  that  the 
paradigms  that  construct  current  cultural  policies  and  other  related  policies  in  the 
Mediterranean  need  to  be  approached  with  a  fuller  acknowledgment  of  the  strong  relation 

















milieu, as well as outside  it,  that one disregards  to one’s own  loss. Rather than re‐invent the 
wheel,  the  policy  propositions made  here  aim  at  tackling  some of  the  obstacles  to  past  and 
current  efforts  while  recognising  the  limits  of  these  efforts  in  relation  to  their  particular 
contexts. The proposed policy measures take these contexts as the priority areas to be tackled 
since they are at the root of particular challenges to development and not simply problems. The 
policies  and  strategies  that  have  been  proposed  or  implemented  in  the  past,  however 
successful or unsuccessful they have been, are part of the solution, and not the problem itself. 
They do become part of the problem when they give false illusions of solving issues and end up 
aggravating  and  adding  to  the  already  existing  problems.  Therefore,  the  recommendations 
made here acknowledge  this particular  relation  between social  and political  contexts,  shaped 
through  history  and  contemporary  politics,  and  policies  and  strategies  that  have  aimed  at 
tackling  them,  in order  to present a way  forward  that balances vision with pragmatics  for an 
approach  that  is  as  wide  and  Mediterranean  as  possible  but  that  aims  at  achieving  global 















the  construction  of  the  Mediterranean  that  result  in  a  series  of  “Mediterraneans”  was 
discussed as part of an early assessment of whether the Mediterranean exists685, what it means 
to  its  populations  and whether  the  different  experiences  of  this  space may  be  reconciled  to 
produce a number of  coherent narratives  that  could assist  cultural  policy makers,  artists and 




perception  and  expectation  through  a  willingness  to  acknowledge  those  that  may  be  very 
different from one’s own. The theoretical interpretations of historical as well as contemporary 
affairs  in politics and culture go a  long way  in  contributing  to  the wide and varied  landscape 
that  the  research  has  tried  to  portray  in  terms  of  cultural  relations  and  their  influence  on 
cultural  expression.  Admittedly,  the  research  has  come  up  against  shortcomings  and  has 
displayed failures in doing so in any totalistic way; while achieving totality was not its intention 
in  any  way,  the  field  of  study  engaged  in  may  be  better  described  in  terms  of  a  seascape, 
constantly  in motion and engaged  in change.  It has been the  intention of the research not to 
capture a static moment on the basis of which to provide facile interpretations and solutions, 
but rather to investigate ways of understanding how and why the change noted takes place and 




cultural  field  as  expressed  by  the  artists and  cultural  operators,  including  officials  from  state 
entities,  in  the  analysis  part  of  the  research.  These  individuals,  some  of whom  representing 
small associations while others national authorities, acknowledge the pressures inherent to the 
relations  they  engage  in with  European  cultural  institutes  that  need  a great  deal  of  effort  in 
order to work out in terms of a partnership which is of real benefit to the local organisation and 
its community. The analysis of the interviews also notes that the following: while the dynamic 
entertained with  foreign  cultural  institutes  and  funding  organisations  is many  times  complex 
and charged with multiple, and sometimes conflicting, priorities,  local entities choose to seek 
partnerships  with  their  Northern  counterparts  not  because  they  feel  they  are  inferior  and 
hence are ready to accept any terms and conditions presented them as long as they can work 
together,  but  rather  because  given  the  dearth  of  resources  on  the  local  and  national  levels, 























assessments  developed  in  the  theoretical  framework  tending  to  display  a  more  critical 
approach  that  recommends  caution  in  negotiating  agendas  and  priorities  on  the  basis  of 


















ces  productions  culturels  qui  sont  produit  par  ces  ONG  qui  se  faissent  souvent  voir  dans  ce 
lumière parce qu’ils ont pris cette financement.’ 687  
 
On  the  other  hand,  those  assessments  resulting  from  a  relatively more  direct  and  sustained 
experience  in  the  field  of  cultural  cooperation  express  less  fear  and  criticism  and  a  greater 
disposition  to  engage  and make  up  the  rules  of  engagement  as  one  goes  along,  even  if  this 
means  learning  from  the  mistakes  one  commits.  This  second  level  of  observation  is  also 
contributed  to  by  representatives  of  the  European  cultural  institutes  who  are  aware  of  the 
complex  relational  framework  they  inhabit  in  light  of  the  colonial  experiences  of  the 
Mediterranean  which  the  states  they  represent  were  directly  implicated  in.  However,  they 
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The  influence of  the North  side of  the Mediterranean on affairs  in  this  space  is a growing,  if 
changing  one.  The  involvement  and  domination  of  various  European  states  in  the  political, 
social and cultural  life of the territories to the South has changed drastically from the colonial 
period but is still related to that long and determining chapter in the development of relations 
in  the Mediterranean. Twenty‐seven European  states  today  form  the EU  that  in  its own new 
way has created a number of channels through which to relate to the Southern shore and still 
play an important role in the Southern side’s development. Certain observers note that political 












Mediterraneanists  like Fabre and Cassano  in going back  to go  forward one  is able  to observe 
the networks built by Mediterranean peoples from antiquity till today in particular with regard 
to tackling the over‐arching fundamental  issues,  like peace and security,  through the  lense of 
culture.  Furthermore,  due  to  their  intertwined  histories  and  identities,  Europe  and  the 
Mediterranean  also  need  to  be  addressed  together. Guido  de Marco  noted  that  one  cannot 
have peace and security in Europe without peace and security in the Mediterranean, and one 
cannot have peace and security in the Mediterranean without peace and security in Europe.689 





international  humain,  qui  ne  se  limiterait  pas  à  modérer  les  droits  du  plus  fort,  passent 



















the  full  picture  may  allow  a  thorough  analysis  of  the  situation  to  take  place  and  enough 




types  of  activities  held  and  by  whom  they  are  held  within  the  communities  of  the  South 
Mediterranean.  Most  of  all,  the  financial  dimension  influences  the modus  operandi  of  local 
cultural entities and NGOs  that may choose  to adapt  their operations  to  find an optimal way 
with which to coincide with the priorities of the funding institution. The compromising effect of 






and  that  of  organisations  from  the  South,  from  state  entities  to  small  local  associations,  as 
often needing to adapt to foreign agendas, it has been shown that the process is by no means 
dominated  by  participants  from  the  North.  The  latter  have  also  been  noted  to  adapt  to  the 






the  means  and  productions  of  cultural  expression  witnessed  today,  the  cultural  operators, 
artists  and  entities  responsible  for  culture  in  the  South  have  developed  positions  of  varying 
strength  from which  to manage  their  priorities  and  requirements  and  engage  in  relations  of 
cooperation and collaboration which are to their advantage as well as to that of their Northern 
counterparts. Furthermore, the once‐clear divisions between the North and the South have not 
survived the colonial age  intact: as has been noted,  issues of migrancy,  long‐standing cultural 
collaborations,  markets  and  audiences  that  cross  borders  have  contributed  in  earnest  to 
developing a tangible Mediterranean dimension to the field of cultural expression.  
 
The  theoretical  and  reflective  layers  that  add  themselves  to  this  dimension  contribute  to  a 
deeply rich and complex space of exchange and creation that demands the attention and active 
involvement of actual and potential partners both within  this  space as well  as outside  it:  the 
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better  and  synergise  the  energies  of  the Mediterranean  that  need  to  be  capitalised  upon  to 
promote the development of the positive aspects of this space in as inclusive a way as possible. 
Edgar  Morin  notes  that  individuals  and  communities  in  the  Mediterranean  have  a  great 
responsibility  in driving  change  for  themselves and  for  others; however,  they also have great 
means to do so:  
 
‘Aujourd’hui  nous  devons  retrouver  l’essence  profane  de  la  Méditerranée  qui  est  dans 
l’ouverture,  la  communication,  la  tolérance  et  la  rationalité.  Nous  devons  nous  re‐
méditerraniser comme citoyens de la communication et citoyens de la complexité.’  
 
The  envisioning  of  a  positive  set  of Mediterranean  identities  that  can  address  the  coming  to 
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ii. Which  areas  of  cultural  life  are  particularly  and  most  influenced,  especially  in  terms  of 














x. Are  you  aware  of  patronizing  or  dominating  elements  in  their  attitude  towards  local 
operators? 







xv. May  you  provide  examples  of  good  practices where  local  cultural  operators  collaborated 
independently, or rather independently, from European influence? 
xvi. Are you aware of situations where local appropriated the tools of cultural influence used by 
the  European  actors  to  their  own  advantage?  Is  such  a  subversion,  which may  be more 
subtle than the more clear‐cut oppositional definition of ‘resistance’ and ‘accommodation’, 
possible?695 If so, what forms does it take?  
xvii. With regard to the international networks, what do you consider is their  impact,  if any, on 
your cultural operations and the resources you have? Are you aware of the existence of any 
neo‐colonial influences here too?  
xviii. With  regard  to  audience  targeting,  participation,  return  and  reactions  (including  any 
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I    would  like  to  thank  l’Institut  Supérieur  des  Arts  et  Métiers  de  Kairouan,  l’Institut 




Universitat Rovira  i Virgili  in Tarragona, Spain. The subject  is  the  influence of European states 
like  France and  the United Kingdom, and  that of  cultural  operators  from  these  states,  on  the 








Therefore,  allow  me  to  base  my  observations  on  North‐South  relations  in  the 
Mediterranean visual art scenario in an analysis of visual art in Malta. 
 








In  the  recent  and  rare  publication  on  contemporary  art  in Malta  called Cross‐currents: 
Critical  Essays  on  Art  and  Culture  in  Malta,  Dr  Raphael  Vella  notes  that  blaming  history  is 
convenient, since it allows for finding an easy scapegoat which cannot answer back.i However, 
he argues that eulogising it is usually worse. Unfortunately, Maltese history has been extensively 
eulogised:  the  many  tourists  from  Northern  Europe  are  told  about  the  oldest  free‐standing 




which  we  are  not  satisfied,  as  well  as  do  away  with  identifying  the  past  with  current 
shortcomings;  this,  in  turn,  limits our understanding of how we  come  to be who we are,  and 
how we  can  overcome  the  challenges we  face  presently.  In  terms  of  visual  art  in Malta,  and 
elsewhere  in  the  South  Mediterranean,  some  of  the  main  challenges  include:  poor 

















authenticity  are  central  to  discussions  on  globalization.  In  Migrancy,  Culture,  Identity,  Iain 
Chambers  refers  to Homi K. Bhabha’s observation on  ‘the act of  cultural  translation’,  both as 
representation  and  as  reproduction,  which  ‘denies  the  essentialism  of  a  prior  given  orginary 
culture’  and which  shows  that  ‘all  forms of  culture are  continually  in  a process of hybridity.’ii 
Bhabhha’s  further  observation  that  the  important  thing  about  ‘hybridity  is  not  to  be  able  to 
trace  two  original  moments  from which  the  third  emerges’  but,  rather,  that  hybridity  is  the 
‘third space’ which ‘enables other positions to emerge’ allows important reflections to be made 
on  the  Mediterranean.  This  is  because  it  is  interesting  to  observe  how  the  Northern  and 
Southern  shores  of  the  Mediterranean  interact  in  the  creation  of  hybridity,  and  how 
contemporary visual art has changed our concept of the North and the South.  
 




in Alternative Gaze: A shared reflection on cross‐Mediterranean cooperation in  the arts,  in  the 
framework of a ‘collaboration’ between sides which carry ‘burdensome pasts’, there are many 
tensions inherent in the contemporary arts world as well as in ‘the field of cross‐Mediterrranean 
cooperation’.iii Muller poses an  important question, namely  that of:  ‘How can meaningful and 
horizontal  artistic  exchanges  on  equal  footing  take  place  when  scars  from  colonial  pasts  still 
mark the political and emotional landscape?’ She goes on to list other complicated areas, such 
as:  ‘How  is  such  cooperation  hindered  when  mutual  projections  and  prejudices  can  taint 
perspectives, when technical and financial infrastructure, education and professionalization and 





When  Chambers  refers  to  Edward  Said,  regarding  how  empire  ‘enables’  the  development  of 
concepts and discourses which resist  it, or which problematize the power structures of empire 
itself, one is to consider how the ‘enabling condition’ may relate to how colonialism and North‐
South  cultural  relations  have  enabled many  elements  to  rise  against  the  dominant  order:  as 
noted  by  T.W.  Gallant,  instances may  include  cultural  subversion,  assertion  or  collaborations 
which somehow favoured the group in submission.iv  However, since discussing this issue further 


















After  extended  periods  of  slow  development  in  the  field  of  visual  art  in  Malta, 
conceptually,  theoretically  and practically,  the 1990s  saw  fresh  starts  take place. Art  in Malta 




One  such  obstacle  is  Malta’s  ‘restrictive  history’:  I  understand  Vella’s  term  to  refer  to 
Malta’s  colonial mentality which  developed  throughout  its  long  colonial  history,  promoting  a 
dependency, a despondency and a resignation that have left their mark on the ambitions Malta 
sets itself; ironically, this is to be contrasted to the enterprising and audacious spirit which Malta 
has  shown  on  occasion  e.g.  in  critical  moments  under  foreign  rule,  for  instance  during  the 




for  the arts’. With  reference  to  the  colonial  context,  colonial  rulers  in Malta did  very  little  to 
value  or  promote  Maltese  artistic  or  cultural  expression;  subsequently,  the  nonchalance  or, 
worse, abdication of responsibility by the authorities which have ruled since independence, may 
be  traced  back  to  that  earlier  lack  of  interest  and  support.  The  Knights  of  St  John  may  be 
perceived as  an early prototype of  the European Union, bringing  together different  European 
military and political powers under the protection and patronage of one crown, that of Spain, in 
their  defence  of  the  Christian  bastion  of Malta.  Artistically  and  architecturally,  they  invested 
heavily in Malta – though not in the Maltese – by maintaining strong relations and establishing 
continuous  channels  of  influence  between  continental  Europe  and  the  island.  However, 
following the presence of  the Knights, and the relative  lack of political, economic and cultural 
development  for most of  the early nineteenth  century under British  rule,  the  late nineteenth 
and early  twentieth centuries saw what at best may be called  ‘fluctuations’.  In  terms of visual 




This  has  contributed  to  today’s  situation, where  spaces  for  visual  art  in Malta  are  very 
limited,  and  do  not  cater  for  contemporary  art  on  a  long‐term  or  sustainable  basis.  The  two 
spaces which are used are both  in Valletta. One  is  the Museum of  Fine Arts,  opened  in 1974 
when  Malta  became  a  republic  ten  years  after  its  independence.  The  other  is  the  St  James 
Cavalier  Centre  for  Creativity  which  opened  in  2000  as  part  of  the  initiatives  undertaken  by 
government to mark the millenium. Both were turned into art spaces following former use for 
political and military purposes. It is worth noting that up until very recently St James hosted the 
Malta Contemporary Arts galleries,  the curator of which, Mark Mangion,  is a  relatively young, 
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private  galleries  of  modern  and  contemporary  art,  which  operate  on  the  basis  of  individual 
artists or arts operators who exploit their networks and promote their enterprise as a business. 
 
One  of  the  serious  consequences  of  the  poor  infrastructure  and  investments  in 
contemporary visual art  in Malta  is on emerging visual artists. Generally, working  in and  from 
Malta  is  very  hard,  and  many  young  talents  seek  education,  training,  exposure  and  artistic 
development  in  Europe,  possibly  not  returning  to Malta much  or  at  all.  The  same  is  true  of 
young people pursuing careers in design, technology‐related creativity and the performing arts. 
Vella  points  out  that  travelling  has  always  played  a  significant  part  in  the  development  of 
Maltese  art.  For  centuries,  many  of  Malta’s  most  promising  artists  and  architects  studied  in 
Rome.  In  the  twentieth  century,  Perugia,  Florence, but  also  the UK and France became more 
frequented.  Significantly,  Mangion  does  not  identify  the  sparse  arts  climate  exclusively  with 





In  Belonging  and  Globalisation:  Critical  Essays  in  Contemporary  Art  &  Culture, Nicolas 
Bourriaud notes  the  limits of  globalized  contemporary  art. He  reflects on  the  fact  that  artists 












projects  for  arts  infrastructures  within  the medium‐to‐long  term which  are  promising.  These 
actions are being envisaged more and more in the framework of the next six to seven years, at 
the end of which Valletta is aiming to be awarded the European Union title of European Capital 
of  Culture  in  2018.  In  this  particular  instance,  investments  in  visual  art  and  cultural 
infrastructure  in  general,  which  should  have  been  supported  by  almost  fifty  years  of 
independence, but which were not, seem to be taking concrete form particularly because of a 
foreign, and decidedly Northern structure, has now established  its own operating  frameworks 
and  time‐tables on  its  smallest Member  State. Herein  lies  an  important dilemma: on  the one 
hand,  there  is  the  feeling and the belief  that such developments are positive,  their objectives 
laudable,  and  the  aims  they  are  trying  to  achieve  noteworthy;  on  the  other  hand,  there  is  a 
sense of shame at the fact that rather than invest in Maltese identity‐building and culture on the 
basis of national pride, or on a strong sense of value‐drive identification with local culture, Malta 
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a  small  territory  which  is  its  own  state  but  severely  under‐developed  in  terms  of  cultural 
infrastructure and the support mechanisms it can and should provide to its artists,  in terms of 
seeking  inspiration  and  adapting models  from  others  and  forging  partnerships with  others  in 















well  as  the  South  Mediterranean.  Hopefully,  the  South  Mediterranean  will  elude  current 
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